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ABSTRAKT
Duke u bazuar në përditshmërinë tonë me probleme të llojeve të ndryshme sidomos atyre zyrtare
dhe padrejtësitë qe u bëhen personave të caktuar sidomos në procedurat e ndryshme
administrative(spikasin gjatë studimit të tenderimeve), shkelja e të drejtave të tyre dhe
mosdhënja e shpjegimeve për mosrealizimin e të drejtave, kjo ka qënë arsyeja që më shtyri të
hulumtoj këtë temë duke kontribuar në qasjen e dokumenteve zyrtare e cila garantohet me
Kushtetutë dhe ligje,por fatkeqësisht shumë pak po zbatohet në vendin tonë nga personat të cilët
po abuzojnë me pushtet dhe po sjellen si monarkë me një pjesë të popullatës të pambrojtur nga
shteti dhe pushteti. Konstatojmë se garantimi i lirisë së informimit dhe shprehjes janë një tregues
i qartë i nivelit të respektimit të demokracisë në një shoqëri. Kështu që,përsa kohë qasja në
dokumente zyrtare nuk sigurohet sipas parashikimeve kushtetutese dhe ligjore,nuk kemi ende
demokraci të qëndrushme dhe efikase në vend. Edhe pse mjaft është avancuar baza ligjore për
implementimin e ligjit për qasje në dokumente publike gjendja në praktikë ende nuk ka shënuar
përmirësime të dukshme edhe pas nxjerrjes së Ligjit të ri dhe parashikimit me Kushtetutë.
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1.HYRJE
E drejta në informim bënë pjesë në grupin e të drejtave themelore të njeriut e garantuar me
Kushtetutë, me akte të shumta ndërkombëtare dhe e rregulluar me ligjet nacionale të më se 90
shteteve të botës, në mesin e të cilave është edhe Republika e Kosovës.

Të drejtës së qasjes në informacion i është kushtuar rëndësi e madhe sidomos në 20 vjeçarin e
fundit edhe pse kjo e drejtë ka histori afër 250 vjeçare. Fillet e para të kësaj të drejte shfaqen në
Suedi i cili është vendi i parë, i cili ka garantuar lirinë e informimit në vitin 1766 me nxjerrjen e
Aktit të lirisë së shtypit nga parlamenti Suedez, si akt special. Një nga arritjet kryesore të këtij
akti është e drejta e opinionit publik për qasje në dokumentet qeveritare, për shkak se
“informacionet dhe dokumentet që krijohen ose pranohen prej qeverisë, duhet të merren nga i
gjithë opinioni publik”. Me këtë Akt, gjithashtu, kërkohet që “institucionet shtetërore duhet të
bëjnë gjithçka që kanë në dorë, që informacioni t’i dorëzohet atij që e ka kërkuar sa më shpejt”.

Një prej parimeve të demokracisë është që njerëzit të kenë të drejtë të marrin pjesë në mënyrë të
drejtpërdrejtë apo të tërthortë, në marrjen e vendimeve që përcaktojnë të ardhmen e tyre. E drejta
e informimit apo qasjes në dokumentet publike është mënyrë e tërthorët e marrjes së vendimeve
të qytetarëve. Duke e shfrytëzuar këtë të drejtë qytetarët janë të informuar me punën e
institucioneve të zgjedhura nga ta nëpërmes votës dhe nëse nuk janë të kënaqur me punën e tyre
atëherë përmes procesit zgjedhor mund të bëjnë ndryshime dhe në këtë mënyrë të vendosin për
të ardhmen e tyre.

Duke pasur parasysh se respektimi apo jo i kësaj të drejte tregon nivelin e demokracisë dhe të
transparencës së Institucioneve shtetërore në një vend, e kam parë të arsyeshme që t`i qasem këtij
problemi, që njëherit paraqet edhe objekt të kësaj teme. Pasi që objekti i kësaj teme është i
rëndësisë së dyfishtë dhe ka të bëjë me aspekte kushtetuese dhe ligjore të së drejtës së informimit
në përgjithësi dhe vështirësive në ushtrimin e kësaj të drejte në veçanti, përmes kësaj teme
synohet të arrihen dy qëllime: i pari që të bëhen studime mbi aktet kushtetuese dhe ligjore
aktuale që e rregullojnë të drejtën e qasjes në dokumente zyrtare në Kosovë dhe i dyti që të
bëhen studime për të metat që kanë këto aktet në fuqi dhe të identifikohen problemet praktike në
mënyrë që në ligjet e ardhshme që e rregullojnë këtë fushë të mos përsëriten.E drejta në
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informim bënë pjesë në grupin e të drejtave themelore të njeriut e garantuar me Kushtetutë, me
akte të shumta ndërkombëtare dhe e rregulluar me ligjet nacionale të më se 90 shteteve të botës,
në mesin e të cilave është edhe Republika e Kosovës.

Ky punim është ndarë në 3 kapituj. Kapitulli i parë trajton qasjen në informacion si kategori
kushtetuese duke bërë definimin dhe rëndësinë e kësaj të drejte si dhe garancionet kushtetuese
dhe ligjore në Republikën e Kosovës për ushtrimin e kësaj të drejte. Gjithashtu në këtë kapitull
trajtohen edhe aktet ndërkombëtare që e garantojnë këtë të drejtë.

Në kapitullin e dytë janë trajtuar kufizimet e lejuara të së drejtës së qasjes në informacion. E
drejta e qasjes në dokumente publike nuk është e drejtë e pakufizuar, prandaj, Kushtetuta dhe
Ligjet parashohin kufizim të kësaj të drejte për të mbrojtur privatësinë, sekretin afarist si dhe
sigurinë kombëtare.

Kapitulli i tretë trajton mbrojtjen gjyqësore të lirive dhe të drejtave kushtetuese. Nga monitorimet
dhe hulumtimet e bëra nga shumë Organizata Joqeveritare, vërehet se shpesh institucionet
publike përkundër obligimit ligjor nuk ofrojnë qasje në dokumentet publike, prandaj në këtë
kapitull trajtohet mbrojtja administrative, gjyqësore dhe kushtetuese e të drejtës për qasje në
informacion.
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2.SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1.Definimi i së drejtës kushtetuese për qasje në dokumente publike
E drejta e qasjes në dokumente publike viteve të fundit ka filluar të bëhet gjithnjë e më e
rëndësishme në mbarë botën ku organizata të ndryshme janë duke e promovuar këtë të drejtë. Si
rezultat i interesimit të shtuar dhe me qëllim të promovimit të kësaj të drejte, në takimin e
organizatave që monitorojnë dhe promovojnë të drejtën e informimit të mbajtur në Sofje të
Bullgarisë me 28 shtator të vitit 2002, është krijuar rrjeti për avokimin e të drejtës së informimit
(Network of Freedom of Information Advocates). Në këtë takim është caktuar 28 shtatori të
festohet si dita ndërkombëtare e së drejtës për të ditur apo për qasje në dokumentet publike. Në
këtë ditë organizatat anekënd botës punojnë së bashku për të promovuar të drejtën e qasjes në
informacion zyrtar duke fuqizuar transparencën dhe llogaridhënien.

Për të drejtën e qasjes në dokumente publike ekzistojnë emërtime të ndryshme në vende të
ndryshme si e drejta e informimit, e drejta për të ditur, e drejta për qasje në dokumente publike,
e drejta e qasjes në dokumente administrative etj. Edhe definimin i kësaj të drejte si dhe
autoriteteve publike dhe dokumenteve publike që trajtohen, ndryshon varësisht prej vendit.

Mirëpo, parim bazë i legjislacioneve në botë për të drejtën e qasjes në dokumente publike është
se qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë materiale që i kanë autoritetet publike. Pra, qasja në
dokumente publike përfshinë të drejtën e çdo personi që të jetë i informuar dhe të ketë të drejtë
për ti parë dokumentet e mbajtura, hartuara apo pranuara nga institucionet publike.
Qasja në dokumentet publike – nënkupton të drejtën që çdo qytetar në çfarëdo kohe, gjatë orarit
të rregullt të punës, ka të drejtën të kërkojë dhe të qaset në të gjithë dokumentet publike që kanë
të bëjnë me pronën, legjislacionin, vendimet e qeverisë, vendimet e gjykatave etj. Si e tillë qasja
në dokumentet publike shihet si një gur themel kryesor i vendosjes dhe funksionimit të
demokracisë pasi siguron mundësinë që vet qytetari të hulumtoj dhe të vej para përgjegjësisë
organet e ndryshme të qeverisjes duke filluar nga niveli më i lartë i qeverisë e deri në nivelin e
zyrave lokale".(Hajredin Dreshaj, 2010)
Me qëllim që gabimet dhe padrejtësitë e bëra ndaj një personi të caktuar të mos përseriten në të
ardhmen nga organi i cili ka bërë shkeljen e të drejtës së personit.
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Qasja në dokumente zyrtare është konsideruar një nga të drejtat themelore të individit dhe një
standard bazë i qeverisjeve demokratike. E drejta e qasjes në dokumente publike, në Kosovë
është kategori kushtetuese e rregulluar në Kapitullin II të Kushtetutës së Republikës, në kuadër të
të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Dispozitat kushtetuese përcaktojnë se:
“Secili person gëzon të drejtën e qasjes në dokumente publike”. (Neni 41.1 i Kushtetutës së
Republikës së Kosovës, 2008)
“Dokumentet që mbajnë institucionet publike dhe organet e pushtetit shtetëror, janë publike, me
përjashtim të informacioneve që janë të kufizuara me ligj, për shkak të privatësisë, të sekreteve
afariste ose të informacioneve të klasifikuara të sigurisë”. (Neni 41.2 i Kushtetutës së Republikës
së Kosovës, 2008)

Me parashikimin e kësaj të drejte në kushtetutën e Republikës së Kosovës, është garantuar një e
drejtë themelore e njeriut e rregulluar me aktet ndërkombëtare dhe është arritur të përfshihet një
nga standardet e Bashkësisë Evropiane, kur dihet se preambula e kushtetutës përcakton synimin e
shtetit të Kosovës që të përfshihet në proceset integruese euro-atlantike.

E drejta e qasjes në dokumente publike është rregulluar në mënyrë më specifike me Ligjin 03/L215 për Qasje në dokumente publike. Duke pasur parasysh se veprimtaria e institucioneve
publike kryesisht bazohet në hartimin, mbajtjen ose pranimin e dokumenteve, Ligji shprehimisht
ka parashikuar se rregullon të drejtën e qasjes në të dhënat që përmbajnë dokumentet publike.
Ligji përcakton se “Çdo kërkues i dokumentit, ka të drejtë në qasje të dokumenteve të
institucioneve publike, duke iu përmbajtur parimeve, kushteve dhe kufizimeve të përcaktuara me
ligj”. (Neni 4.1 i Ligjit nr.03/L-215 për qasje në dokumente publike, 2010)

Mendoj se qëllimi themelor i ligjit është të sigurojë të drejtën e secilit person fizik dhe juridik, pa
diskriminim mbi çfarëdo baze, për të pasur qasje, pas kërkesës, në dokumentet e mbajtura,
hartuara apo pranuara nga institucionet publike. Në këtë mënyrë, Ligji përcakton institucionet
dhe organet e pushtetit shtetëror dhe bënë përkufizimin e dokumentit publik. Duke u bazuar në
(Neni 3.1, Ligjin nr.03/L-215 për qasje në dokumente publike,2010) institucionet publikeinstitucionet dhe organet e pushtetit shtetëror i klasifikon si në vijim:
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•

Qeverinë dhe administratën në nivel rajonal dhe lokal;

•

institucionet ligjvënëse dhe gjyqësore, me kusht që të kryejnë funksione administrative,
sipas ligjeve të Republikës së Kosovës;

•

personat fizik apo juridik, me kusht që të ushtrojnë autoritet administrativ, kryejnë detyra
publike, apo operojnë me fonde publike sipas ligjeve të Republikës së Kosovës (bartësit
privat të kompetencave publike);

•

institucionet ligjvënëse lidhur me aktivitetet e tjera të tyre;

•

institucionet gjyqësore lidhur me aktivitetet e tjera të tyre, dhe

•

institucionet e pavarura të përcaktuara në ose të themeluara sipas Kapitullit XII të
Kushtetutës së Republikës së Kosovës.

Neni 1.2 i Ligjit për qasje në dokumente publike emërtimet dokument publik dhe dokument
zyrtar i paraqet si sinonime Dokumentin publik e përkufizon çdo dokument zyrtar. Ligji poashtu
e përkufizon edhe dokumentin zyrtar. “Dokument zyrtar - duke përfshirë por duke mos u
kufizuar, në të gjitha informatat e regjistruara në çfarëdo forme, të hartuara apo pranuara dhe
mbajtura nga institucionet publike. Dokument zyrtar është çdo shkresë zyrtare që shërben për të
dëshmuar ose për të vërtetuar diçka, pa marrë parasysh formën e saj fizike apo karakteristikat,
tekstin e shkruar apo të shtypur, hartat, skemat, fotografitë,vizatimet,skicat,materialet punuese, si
dhe incizimet tingullore, të zëshme, magnetike apo elektronike, incizimet optike apo video
incizimet në çfarëdolloj forme, si dhe pajisje bartëse për përpunim automatik të të dhënave me
memorie të instaluara apo bartëse për arkivimin e të dhënave në formë digjitale". (Neni 1.3 i
Ligjit nr.03/L-215 për qasje në dokumente publike, 2010)

Qasja në dokumente publike, i mundësohet çdo qytetari duke parashtruar kërkesë te institucioni
publik. Ligji e përkufizon kërkuesin e dokumentit- çdo person fizik apo juridik, pa diskriminim
në çfarëdo lloj baze, në mënyrë dhe nën kushte të përcaktuara me këtë ligj dhe ligj tjetër". (Neni
1.4 i Ligjit nr.03/L-215 për qasje në dokumente publike, 2010)

9

2.2.Rëndësia e së drejtës për qasje në dokumente publike
E drejta e qasjes në dokumente publike është e rëndësishme, për këtë nuk ka dyshim dhe
pajtohen të gjithë. Kjo e drejtë është e rëndësishme për përgjegjësinë publike dhe barazinë e të
gjithë qytetarëve para ligjit, si dhe mund të konsiderohet mjet në luftën kundër korrupsionit. Kjo
e drejtë është e rëndësishme

për legjitimitetin e institucioneve të zgjedhura në mënyrë

demokratike. Qasja në dokumente publike të institucioneve të zgjedhura është një ndër
instrumentet kryesore të qytetarëve që të vendosin nëse udhëheqësit e tyre meritojnë rizgjedhjen
apo ata duhet ndëshkuar me votën e tyre për shkak të mashtrimeve dhe keqqeverisjes.
E drejta e qasjes në dokumente publike ose e drejta e lirë në informacion, bazohet në premisën
fundamentale

se

qeveria

duhet

të

jetë

në

shërbim

të

qytetarëve.

(http://www.article19.org/pages/en/freedom-of-information-more.html)

Kudo dhe në të gjitha kohërat në historinë botërore, të gjitha qeveritë kanë shfaqur prirjen e
natyrshme për të qeverisur të paktën pjesërisht në fshehtësi. Ky është një instinkt i natyrshëm
njerëzor si dhe një instinkt i natyrshëm i qeverisë. "Një shoqëri, që vërtetë dëshiron ta trajtojë
hapjen si një vlerë, duhet të hartojë rregulla posaçërisht të prirura në favor të hapjes, të prirura
më shumë nga ç’mund të duket e arsyeshme në shikim të parë, me qëllim që t’i kundërvihet
prirjes së natyrshme të qeverive për të punuar pa kontroll, me censurë e fshehtësi”.(Dobjani,
Ermir 2003)
Duke u bazuar në të dhënat e shënuara më lartë, mendoj se puna e organeve shtetërore duhet të
jetë sa më transparente për palët dhe palët të udhëzohen me kohë dhe sa më drejtë për të drejtat e
tyre.

Synimi i së drejtës për qasje në dokumente publike është që institucionet publike të jenë më
transparente duke i dhënë qytetarëve mundësi të jenë të informuar rreth politikave qeveritare dhe
vendimmarrjeve. Rëndësia e kësaj të drejte është e pazëvendësueshme në shoqëritë që
pretendojnë të jenë demokratike, ngase jo vetëm që inkurajon transparencën më të madhe të
institucioneve publike por njëherit nxitë edhe llogaridhënie dhe përgjegjshmëri më të madhe të
qeverisë ndaj qytetarëve. Përmes kësaj të drejte, qytetarët marrin pjesë aktive në proceset
politike dhe kontrollojnë punën e përfaqësuesve të cilët i kanë zgjedhur përmes votës së tyre.
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Gjithashtu duke e shfrytëzuar këtë të drejtë qytetarët kanë besim në punën e institucioneve pasi
që në njëfarë mënyre janë të informuar me punën që ata bëjnë.

Një shoqëri që dëshiron të ushtrojë transparencën si një vlerë, ajo e promovon dhe ua lejon
qytetarëve qasjen në dokumente publike. Një sistem demokratik është më efikas kur publiku
është i informuar mirë për çështjet me interes të përgjithshëm, sepse informimi i publikut për
punët e institucioneve shtetërore konsiderohet si një nga premisat për suksesin e qeverisjes.

Për të qenë qeveria e

suksesshme në realizimin e objektivave të saj afatgjata apo

afatshkurta,duhet që në radhë të parë ato të jenë të pranueshme nga qytetarët dhe t’iu ipet
mundësia qytetarëve të jenë pjesëmarrës aktiv në realizimin e tyre. Është e vështirë për qeverinë
që t’i realizoj objektivat e veta pa qenë qytetarët të informuar mirë për veprimtarinë e
institucioneve publike, proceset administrative dhe në dokumentet zyrtare të tyre.

Me qasjen në dokumente zyrtare, presupozohet se qytetarët kanë mundësinë të njihen me
dokumentet që kanë të bëjnë me ta ose me interesat e tyre. Edhe pse parimi i transparencës ose
qasjes në dokumente publike është menduar të jetë një armë më tepër në duart e qytetarëve edhe
institucionet publike përfitojnë nga kjo e drejtë. Transparenca në veprimtarinë e institucioneve
publike, rritë besimin e qytetarëve në institucionet e tyre gjë që është një element esencial për
suksesin e politikave qeveritare. Njëkohësisht institucionet duke qenë të hapura me qytetarët
shumë shpesh fitojnë edhe njohuri të reja. Komunikimi i vazhdueshëm midis institucioneve
publike dhe qytetarëve mund të jep një pasqyrë të institucioneve për sukseset apo dështimet e
tyre në iniciativat e tyre.
Të vepruarit në interes publik, kërkon hapje, përgjegjshmëri, qartësi dhe llogaridhënie nga

institucionet publike dhe institucionet e pushtetit shtetëror.Duke pasur parasysh se në sistemet
demokratike shtetet udhëhiqen nga përfaqësuesit e zgjedhur nga populli përmes zgjedhjeve, është
e domosdoshme që popullit t’i ipet e drejta të kontrollojë punën e tyre. Në këtë mënyrë
qytetarëve u ipet mundësia që të jenë pjesëmarrës aktiv në jetën publike.

Fakti se qytetarët përmes qasjes në dokumente publike, kanë mundësi të vlerësojnë punën e
institucioneve dhe në këtë mënyrë të kërkojnë llogari nga to, është e arritur e madhe e kësaj të
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drejte.Duke pasur parasysh rëndësinë e madhe që ka kjo e drejtë, shumica e shteteve demokratike
këtë të drejtë e kanë të sanksionuar me kushtetutë dhe të rregulluar në mënyrë specifike me ligje.

2.3.Garancitë kushtetuese dhe ligjore të së drejtës për qasje në dokumente publike
Qasja në dokumente publike nuk është e njohur vetëm si kruciale në përfshirjen e qytetarëve në
jetën demokratike të vendit, llogaridhënien dhe qeverisjen e mirë, por është edhe e drejtë
fundamentale e të drejtave të njeriut e garantuar me kushtetutë, ligje dhe mekanizma të së drejtës
ndërkombëtare.
Pra, e drejta për qasje në dokumente publike ka tri dimensione:
•

dimensioni kushtetues,

•

dimensioni ndërkombëtar dhe

•

dimensioni ligjor.

E drejta për qasje në dokumente publike, është parashikuar edhe nga Kushtetuta e Republikës së
Kosovës. Dispozitat kushtetuese që e garantojnë të drejtën e qasjes në dokumente publike dhe
krijojnë obligime për institucionet, janë definuar në kuadër të të drejtave dhe lirive themelore të
njeriut dhe janë:
•

liria e shprehjes,

•

e drejta e qasjes në dokumente publike dhe

•

liria e mediave.

Liria e shprehjes është e garantuar. "Liria e shprehjes përfshin të drejtën për të shprehur, për të
shpërndarë dhe për të marrë informacione, mendime dhe mesazhe të tjera, pa u penguar nga
askush". (Neni 41.1 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 2008)

Në këtë kontekst kjo dispozitë e njeh lirinë për të marrë informacion, pa pasur ndërhyrje nga
autoritetet publike si një e drejtë themelore e njeriut.

Kushtetuta garanton plotësisht lirinë e shprehjes si një e drejtë themelore e njeriut dhe në të
njëjtën kohë përpiqet

të mbrojë dhe parandaloj nxitjen dhe provokimin me dhunë dhe
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armiqësinë, në çfarëdo baze, dinjitetin njerëzor, kundër shpifjes apo shkeljeve të tjera të
ngjashme.

Liria e shprehjes e plotëson të drejtën e qasjes në dokumentet publike dhe e fuqizon
transparencën e institucioneve publike pasi që qytetarët dhe kryesisht mediat, informatat të cilat i
marrin ua vënë në dispozicion qytetarëve duke e shpërndarë informacionin. Por, në Kosovë
fatkeqësisht Liria e shprehjes nuk po gjen vend sa dhe si duhet te organet shtetërore sepse shumë
shpesh po shofim dhe dëgjojmë për maltretime e besa edhe për rrahje e dhunë fizike të personave
të cilët po shprehen lirshëm.

E drejta e qasjes në dokumente publike është e garantuar me nenin 41 të Kushtetutës së
Republikës së Kosovës. “Secili person gëzon të drejtën për qasje në dokumentet zyrtare.” Më tej,
ajo përcakton se “Dokumentet që mbajnë institucionet publike dhe organet e pushtetit shtetëror,
janë publike, përveç informatave që janë të kufizuara me ligj për shkak të privatësisë, sekreteve
biznesore tregtare ose klasifikimit të sigurisë". (Neni 41 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës,
2008)

Në bazë të këtyre dispozitave të nenit 41, kushtetuta krijon të drejta dhe obligime për palët. Në
njërën anë qytetarëve u jep të drejtë që të kenë qasje të papenguar në dokumentet e institucioneve
dhe ndërmarrjeve publike, si në nivelin qendror ashtu edhe në atë lokal. Në anën tjetër krijon
obligim për institucionet publike, duke i detyruar ato që të krijojnë të gjitha mekanizmat dhe
infrastrukturën mbështetëse si dhe të ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme për të siguruar
përmbushjen e kësaj të drejte. Sipas mendimit tim edhe nga kjo e drejtë shumë persona në
Kosovë janë të privuar nga ca nëpunës që nuk u mundësojnë qytetarëve të drejtën në qasjen e
dokumenteve publike.

Kushtetuta e Republikës së Kosovës me nenin 42, garanton lirinë dhe pluralizmin e mediave.
Së këndejmi Kushtetuta e Republikës së Kosovës përcakton se “Askush nuk mund të pengojë
shpërndarjen e informacionit ose të ideve nëpërmjet medieve, me përjashtim të rasteve kur një
gjë e tillë është e domosdoshme për parandalimin e nxitjes dhe provokimit të dhunës dhe
armiqësive në baza të urrejtjes racore, kombëtare, etnike ose fetare. Çdokush ka të drejtë të
korrigjojë informacionin e pavërtetë, jo të plotë ose të pasaktë të publikuar, nëse cenon të drejtat
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ose interesat e saj/tij, në pajtim me ligjin”. (Neni 42 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës,
2008).

Në Republikën e Kosovës përveç Kushtetutës e cila me tri dispozita e garanton qasjen në
dokumente publike, janë edhe një mori ligjesh që e vënë në zbatim qasjen në dokumente publike
si kategori kushtetuese.Garantimi i së drejtës së informimit publik me Kushtetute është bërë një
gjë e zakonshme tani. Mbi 80 shtete kanë adoptuar të drejtën e informimit publik si një të drejtë
kushtetuese, duke e garantuar këtë të drejte me aktin më të larte legjislativ kombëtar. Numri i
Kushtetutave që njohin të drejtën e informimit publik si një e drejte kushtetuese është rritur
shumë në 10 vitet e fundit. Shumica e këtyre Kushtetutave janë nga vendet në tranzicion, në
veçanti në Evropën Lindore dhe Amerikën Latine. Në këtë këndvështrim, disa shtete shumë të
përparuara me Kushtetuta shumë të vjetra si Finlanda apo Norvegjia, kanë amandamenduar
kushtetutën e tyre duke përfshire kështu të drejtën e informimit publik (Freedom of information
around the world 2006- A Global Survey of access government Information Laws- Editor -David
Banisar and Privacy International 2006 faqe 17)

Ligjet për implementimin e dispozitave kushtetuese për qasje në Dokumentet publike janë:

-

Ligji për qasje në Dokumentet Publike- nr. 03/L-215;

-

Ligji për vetëqeverisjen lokale -Nr. 03/L-040;

-

Ligji për Lëndën Arkivore dhe Arkivat –Nr.2003/7;

-

Ligji për shoqëritë tregtare Nr. 02/L-123;

-

Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës -Nr.04/L-042;

-

Ligji për procedurën administrative-Nr. 02/L-28;

-

Udhëzimi administrativ Nr 04 /2018 “Për transparencën nëpër komuna

-

Rregullorja e Qeverisë së Republikës së Kosovës nr. 04/2012 për evidencën zyrtare të
kërkesave për qasje në dokumente publike.

"Ligji për qasje në Dokumentet Publike – është miratuar më 7 tetor 2010 dhe

garanton të

drejtën e secilit person fizik dhe juridik, pa diskriminim mbi çfarëdo baze, për të pasur qasje, pas
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kërkesës, në dokumentet e mbajtura, hartuara apo pranuara nga institucionet publike". (Neni 1 i
Ligjit nr.03/L-215 për qasje në dokumente publike, 2010)
Ky ligj zëvendësoi Ligjin për Qasje në Dokumente Zyrtare nr.2003/12, i cili ishte miratuar nga
Kuvendi i Kosovës me 16 Tetor 2003 dhe ishte në fuqi për shtatë vite. Arsyetimi për nxjerrjen e
një ligji të ri ishte harmonizimi i tij me Kushtetutën e Kosovës, si dhe evitimi i disa pengesave që
kanë dalë gjatë zbatimit të këtij ligji në praktikë.
Me këtë ligj është avancuar edhe më shumë e drejta kushtetuese e qasjes në dokumente publike.
Ligji për Qasje në Dokumente Publike, ka disa përparësi në krahasim me Ligjin për Qasje në
dokumente Zyrtare, të cilat mund të përmblidhen si në vijim:

Shkurtimi i afatit për përgjigje ndaj kërkesave fillestare nga 15 ditë pune në 15 ditë
kalendarike;
Shkurtimi i afatit për përgjigjet ndaj kërkesave konfirmuese nga 15 ditë pune në 7 ditë;
Caktimi me ligj i njësive/zyrtarëve përgjegjës për të trajtuar kërkesat për qasje në dokumente
zyrtare;
Detyrimi i institucioneve publike që të publikojnë sa më shumë informata në formë
elektronike në faqet zyrtare të institucioneve në internet;
Aplikimi i gjobave për Institucionet Publike, si dhe personat përgjegjës të institucionit të cilët
pengojnë qasjen në dokumente publike;
Obligimi i Njësive apo zyrtarëve për komunikim me qytetarët, të përgatisin raportet e
rregullta dhe këto raporte t’ia dërgojnë njësisë përkatëse të Qeverisë së Kosovës/Zyrës së
Kryeministrit e cila përgatit raportin gjithëpërfshirëse, të institucioneve publike, për
realizimin e së drejtës për qasje në dokumente publike.

Ligji për Vetëqeverisjen Lokale - rregullon informimin publik dhe konsultimin. Sipas këtij
ligji çdo komunë mban periodikisht, së paku dy herë në vit takime publike, në të cilat mund të
marrë pjesë secili person apo organizatë me interes në komunë. Ky Ligj gjithashtu obligon
Kuvendet komunale të miratojnë rregulloren komunale, që promovon transparencë të organeve
legjislative, ekzekutive dhe administrative të komunës, duke e rritur pjesëmarrjen e opinionit në
marrjen e vendimeve në nivel lokal dhe duke lehtësuar qasjen publike në dokumentet zyrtare të
komunës.
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Sipas ligjit “Çdo person mund të kontrollojë çfarëdo dokumenti që mbahet nga komuna, përveç
nës.e zbulimi i tillë nuk është i ndaluar sipas ligjit mbi qasjen në dokumentet zyrtare”.( Neni 68.5
i Ligjit nr. 03/L-04 për Vetëqeverisjen Lokale,2010)
Ligji për Lëndën Arkivore dhe Arkivat - Ky ligj parashikon shfrytëzimin e lëndëve arkivore
publike. Lënda arkivore mbahet, ruhet dhe shfrytëzohet për nevoja arsimore, shkencore,
kulturore, informative , për punë profesionale dhe nevoja të qytetarëve. Poashtu, sipas këtij neni
Lënda arkivore, në kushte dhe procedurë të caktuar, pa dallime në çfarëdo baze, mund ta
përdorin qytetarët e Kosovës.
"Dokumentin publik në kohë, procedurë dhe në kushte të caktuara, mund ta kërkojë dhe ta ketë
në përdorim, përkatësisht shfrytëzim normal, secili person fizik dhe juridik pa kurrfarë kushtesh
dalluese". ( Neni 15 i ligjit nr.2008/03 për Lëndën Arkivore dhe Arkivat)
Ligji për shoqëritë tregtare - Ky ligj e garanton qasjen publike në Arkivën e Zyrës së
Regjistrimit duke obliguar Zyrën e regjistrimit që të dhënat, formularët, rregullat dhe materialet,
komplete të jenë në dispozicion të çdo personi për shqyrtim dhe kopjim sipas Ligjit për Qasjen
në Dokumentet Zyrtare.
Ligji parashikon se “Të dhënat, dokumentet, formularët, rregullat dhe materialet e tjera të
kërkuara nga ky ligj, të cilat i janë dorëzuar Zyrës së Regjistrimit ose që janë përgatitur nga kjo
zyrë dhe që ndërlidhen me veprimtarinë dhe procedurat e tij ose me ndonjë shoqëri tregtare, janë
pa përjashtim dokumente publike. Pavarësisht nga sa më sipër, Zyra e Regjistrimit nuk do të
lejojë qasje publike në numra personal të identifikimit ose kopje të dokumenteve personale të
identifikimit të cilat regjistri i shfrytëzon për vërtetimin e identitetit të personave të cilët i
dorëzojnë dokumentet zyrtare ose personat e emëruar në këto dokumente”. (Neni 10.1 i Ligjit për
shoqëritë tregtare nr.02/L-123,2007)
Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës - Edhe ky ligj te Mjetet për
promovimin e transparencës, garanton qasje në dokumente publike. "Me kërkesën e cilit do
person, autoriteti kontraktues i siguron qasje të menjëhershme dhe të arsyeshme personit të tillë,
i cili kërkon të ketë qasje në të dhënat e përshkruara në paragrafin 1.dhe 2.të këtij neni,përveç
informatave sekrete afariste, që kanë të bëjnë me çfarëdo aktiviteti të prokurimit që është
mbyllur". (Neni 10.3 i ligjit Nr.04/L-042 për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës,2011)
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Ligji për procedurën administrative - Ligji në kuadër të Parimeve të përgjithshme e përfshinë
transparencën në veprimtarinë e Organeve të Administratës Publike përmes parimit të
publicitetit.
Ligji garanton të drejtën që “Çdo person fizik dhe juridik, pa qenë e nevojshme të tregojë interes
specifik, në raportet me organet e administratës publike, ka të drejtat procedurale që vijojnë:
a) të marrë informacion që është në zotërim të një organi të administratës publike,
b) brenda një kohe të arsyeshme,
c) në të njëjtën mënyrë si për çdo person tjetër,
d) me mjete të përshtatshme dhe efektive". ( Neni 9 i ligjit nr. 02/L-28 për procedurën
administrative,2005)

Edhe ky ligj në mënyrë decidive e njeh të drejtën e qytetarëve, që të kenë qasje në dokumentet
publike të mbajtura nga organet e administratës publike qoftë qendrore apo lokale.

Udhëzimi administrativ Për transparencën nëpër komuna- "Me qëllim të forcimit të
transparencës së organeve legjislative, ekzekutive dhe administrative komunale, rritjen e
pjesëmarrjes së publikut në vendimmarrje në nivelin lokal dhe lehtësimin e qasjes së publikut
mbi dokumentet zyrtare të komunave, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ka hartuar
Udhëzimin Administrativ Për transparencën në komuna. Ky udhëzim administrativ u përkujton
edhe njëherë organeve komunale obligimet e tyre që kanë ndaj qytetarëve, sa i përket qasjes në
dokumentet zyrtare. Po ashtu rekomandon komunat që të bëjnë një plan për transparencë në
mënyrë që të përmirësojnë qasjen e publikut dhe transparencën në komuna". (Neni 8 i Udhëzimit
Administrativ Nr. 2008/09 “Për transparencën në komuna”, Ministria e Administrimit të
Pushtetit Lokal)
Rregullorja e Qeverisë së Republikës së Kosovës “Për evidencën zyrtare të kërkesave për
qasje në dokumente publike” - Kjo rregullore e avancon edhe më shumë bazën ligjore për
qasje në dokumente publike, si dhe ua lehtëson qytetarëve qasjen në dokumentet për të cilët janë
të interesuar t’i shiqojnë.
Rregullorja e miratuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës për zbatimin e Ligjit për Qasje në
Dokumentet Publike, është një akt nën-ligjor, gjithëpërfshirës dhe i detajizuar i cili parasheh
rregulla të caktuara për implementimin e ligjit. Aty përfshihen çështje siç janë obligimi i
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institucionit që të mbajë evidencën zyrtare për kërkesat për qasje në dokumente publike,
emërimin e zyrtarit përgjegjës për pranimin dhe shqyrtimin e kërkesave, përgatitjen e raporteve
të rregullta tremujore dhe vjetore si dhe dërgimin e raporteve te Zyra për komunikim me
publikun në Qeverinë e Kosovës/Zyrës së Kryeministrit.

Me këtë rregullore është hartuar edhe pakoja e dokumenteve standarde, lidhur me kërkesat për
qasje në dokumente publike të cilat janë:

-

Modeli i kërkesës për qasje në dokumente publike;

-

Formulari për regjistrimin e kërkesës për qasje në dokumente zyrtare (qdp);

-

Vërtetimi për pranimin e kërkesës për qasje në dokumente publike a) me shkrim; b) me email;

-

Formular për vendimin për lejimin për qasje në dokumente publike;

-

Formular për informimin e kërkuesit të dokumenteve se si ta marrë dokumentin e bërë
publik;

-

Formular për vendimin mbi lejimin e qasjes së pjesshme në dokumente publike;

-

Formular për vendimin për informata shtesë rreth kërkesës mbi qasjen në dokumente
publike;

-

Formular për njoftimin e përcjelljes së kërkesës mbi qasjen në dokumente publike te
institucioni tjetër;

-

Formular për vendimin mbi refuzimin e qasjes në dokumente publike. ( Rregullorja e
Qeverisë së Republikës së Kosovës nr. 04/2012 për evidencën zyrtare të kërkesave për
qasje në dokumente publike)

Si përfundim konstatojmë se në asnjërin ligj nuk definohet njëlloj, sepse në këto ligje hasim në
kolizion ku secili ligj përkufizohet ndryshe nga njëri tjetri psh në Ligjin për Prokurorim Pubik në
RKS,autoriteti i siguron qasje të menjëherëshme dhe të arsyshme personit që kërkon të ketë qasje
në të dhena, kurse Ligji për PA ka për qëllim të tregojë interes specifik në raport me organet e
adminstratës pubike etj.
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2.4.Burimet ndërkombëtare të së drejtës për çasje në informacionet publike

E drejta e qasjes në informacion njihet si e drejtë vendimtare jo vetëm në kuadër të një shteti
duke promovuar transparencën më të madhe të institucioneve publike, duke nxitur llogaridhënien
dhe përgjegjshmërinë më të madhe të qeverisë ndaj qytetarëve, por njihet edhe si e drejtë
themelore e njeriut e mbrojtur edhe me akte ndërkombëtare.
Në nivel ndërkombëtar e drejta e informimit garanton, të drejtën themelore për të ditur dhe për të
marrë informacion për çdo njeri, pa asnjë lloj diskriminimi. Në të gjitha dokumentet
ndërkombëtare, kjo e drejtë shfaqet e patjetërsueshme me kufizimet sa më të pakta që është e
mundur. Dokumentet ndërkombëtare vendosin standarde të detyrueshme që ligjet për të drejtën e
informimit duhen hartuar në atë mënyrë që të ekzistojë një ekuilibër midis të drejtës për
informacion dhe të drejtës për të mbrojtur të dhënat personale, ose sekretet afariste si dhe
informacionet që paraqesin sekret shtetëror.

Rëndësia që i është kushtuar të drejtës së informimit si e drejtë themelore e të drejtave të njeriut
në nivel ndërkombëtar vërehet që në seancën e parë të Asamblesë së Kombeve të Bashkuara të
mbajtur në dhjetor të vitit 1946. Në këtë sesion asambleja e Kombeve të Bashkuara e miratoi
rezolutën 59 (I) me të cilën deklarohet :

E drejta e informimit është e drejtë fundamentale dhe kriter për të gjitha të drejtat tjera të
parapara nga Kombet e Bashkuara. "Liria e informimit nënkupton të drejtën për të mbledhur,
transmetuar dhe publikuar informata në çdo kohë dhe në çdo vend pa kufizim. Si e tillë është një
faktor thelbësor në çdo përpjekje serioze për të promovuar paqen dhe përparimin e botës" (
Rezoluta 59(I) e aprovuar në seancën e parë nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të
Bashkuara, 1946)

Më tutje në këtë rezolutë kërkohet që Liria e informimit, kërkon vullnetin dhe kapacitetin, si
elemente të domosdoshme, për t'i përdorur privilegjet e veta pa shpërdorime. Si një disiplinë
themelore, ajo kërkon obligimin moral në kërkimin e fakteve pa paragjykime dhe në
shpërndarjen e njohurive pa qëllime të këqija.
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Që nga miratimi i rezolutës së Kombeve të Bashkuara për të drejtën e informimit është shënuar
progres i vazhdueshëm në promovimin e kësaj të drejte si dhe janë nxjerrur edhe një mori aktesh
ndërkombëtare të kësaj fushe.

Aktet më të rëndësishme ndërkombëtare që e njohin dhe e garantojnë këtë të drejtë janë:

a. Deklarata Universale për te Drejtat e Njeriut;
b. Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike;
c. Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut;
d. Traktati për themelimin e BE-së.

Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut
Deklarata Universale për të drejtat e njeriut, të drejtën e qasjes në informacion nuk e ka
përcaktuar si të drejtë të veçantë, por në kuadër të së drejtës themelore të lirisë së shprehjes e cila
përfshinë të drejtën për të kërkuar, marrë dhe dhënë informacion.
Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut në nenin 19 përcakton: “Gjithkush ka të drejtën e
lirisë së mendimit dhe të shprehjes; kjo e drejtë përfshinë lirinë e mendimit pa ndërhyrje, si dhe
lirinë e kërkimit, marrjes dhe njoftimit të informacionit dhe ideve me çfarëdo mjeti qoftë, pa
marrë parasysh kufijtë". (Neni 19 I Deklaratës Universale për të drejtat e njeriut e miratuar dhe
e shpallur nga Asambleja e Përgjithshme me Rezolutën 217A-III, 1948)

Ky nen garanton jo vetëm lirinë e mendimit dhe të shprehjes, por edhe për të marrë informacion
dhe për ta shpërndarë atë në cilëndo mënyrë. Fraza “pa kufij” e nenit i referohet detyrimit për të
respektuar këtë të drejtë pa asnjë lloj diskriminimi, në lidhje me origjinën kombëtarë apo etnike
te individit.
Meqë Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut është aprovuar në formë të rezolutës e jo në
formë të traktatit ndërkombëtar , me të cilin do të merrnin detyrime shtetet,

të drejtën e

informimit së bashku edhe me të drejtat tjera i shpallë si ideal që duhet t’i synojnë të gjitha
kombet". (Gruda, Zejnullah 2003)
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Pakti Ndërkombëtar për te Drejta Civile dhe Politike

Pasi që Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut ishte e aprovuar në formë të rezolutës dhe
nuk paraqiste obligime për shtetet, Asambleja e Përgjithshme dhe Këshilli Ekonomik e Social i
Kombeve të Bashkuara i ka dhënë detyrë Komisionit për të drejtat e njeriut, menjëherë pasi u
aprovua Deklarata, që të përgatis një projekt të Paktit mbi të drejtat e njeriut, i cili do të
mbështetej mbi parimet e Deklaratës së Përgjithshme mbi të Drejtat e Njeriut, të cilat do t’i
shëndrronte në obligime të padiskutueshme midis shteteve nënshkruese, d.m.th. do të përmbante
rregulla që do të siguronin respektimin e obligimeve të marra". (Gruda, Zejnullah 2003)

Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike erdhi si rrjedhojë e përpjekjeve te
Komisionit të të Drejtave të Njeriut i cili u aprovua nga Asambleja e Përgjithshme më 16 Dhjetor
1966 dhe hyri në fuqi me 23 mars 1976.

Pakti Ndërkombëtar i të Drejtave Civile dhe Politike në nenin 19 fillon me parashikimin e të
drejtës së opinionit ku thotë se “Secili duhet të ketë të drejtën e opinionit pa ndonjë ndërhyrje”.
Vetëm më pas, neni 19 i Paktit mbron lirinë e shprehjes së çdo individi dhe i jep përmbajtje duke
shpjeguar se “kjo e drejtë përfshinë lirinë e kërkimit, marrjes dhe përhapjes së informacioneve
dhe ideve të të gjitha llojeve pavarësisht nga kufijtë në formën me gojë, me shkrim, të shtypur
ose artistike, ose me çdo mjet tjetër të zgjedhur prej tij”.( Neni 19 i Paktit ndërkombëtar për të
drejtat civile dhe politike)

Neni 19 ngre detyra dhe përgjegjësi të veçanta për shfrytëzimin e lirive që parashihen në këtë
nen. Së këndejmi, ato mund t’u nënshtrohen kufizimeve të domosdoshme, të cilat patjetër duhet
të përcaktohen me ligj. Me këtë dispozitë ndalohet që refuzimi i qasjes në informacion të bëhet
në mënyrë arbitrare dhe obligon shtetet që me ligj të veçantë të parashohin rastet kur lejohet
kufizimi i kësaj të drejte siç janë: respektimi i tё drejtave ose reputacionit tё tё tjerëve, mbrojtja
e sigurisë kombëtare, rendi publik, tё shёndeti ose tё morali publik.

Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ)
Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut është një dokument shumë i rëndësishëm në fushën
e mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe i cili bazohet në Deklaratën Universale për të Drejtat e
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Njeriut. Rëndësia e kësaj Konvente është e padiskutueshme sepse në vetë Preambulën e saj
kërkon nga qeveritë e shteteve Evropiane që të ndërmarrin masat e para të përshtatshme për të
siguruar garancinë kolektive të disa prej të drejtave të shpallura në Deklaratën Universale.
Rëndësia e Konventës është edhe më e madhe kur të marrim parasysh faktin që shtetet
nënshkruese të Konventës e kanë përfshirë atë në sistemet e tyre ligjore dhe është e detyrueshme
për gjykatat e vendeve përkatëse dhe të gjitha autoriteteve publike.
Konventa ka krijuar mekanizmat e nevojshëm për mbrojtjen e të drejtave të parashikuara. Në
Pjesën e dytë neni 19 parasheh krijimin e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, ndërsa
neni 32 parasheh se Juridiksioni i Gjykatës shtrihet mbi të gjitha çështjet, që lidhen me
interpretimin dhe zbatimin e Konventës dhe të protokolleve të saj. Gjithashtu, Konventa në
nenin 34 i njeh Gjykatës juridiksionin që të gjykojë në bazë të kërkesës së çdo personi fizik,
organizate joqeveritare ose grupi individësh, të cilët pretendojnë se janë viktimë e ndonjë
shkeljeje nga një palë e Lartë Kontraktuese e të drejtave të njohura nga Konventa ose nga
protokollet e saj shtesë.

E drejta për informim rregullohet permes dispozitës që mbron lirinë e shprehjes. Neni 10 i
Konventës Evropiane e të Drejtave të Njeriut,1950 parashikon se:

-

Çdokush ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë e mendimit dhe
lirinë për të marrë ose për të dhënë informacione ose ide pa ndërhyrjen e autoriteteve
publike dhe pa marrë parasysh kufijtë. Ky nen nuk i ndalon shtetet që të vendosin regjim
autorizimesh për sipërmarrjet e radiodifuzionit, të kinemasë, ose të televizionit.

-

Ushtrimi i këtyre lirive, që përmban detyrime dhe përgjegjësi, mund t’u nënshtrohet disa
formaliteteve, kushteve, kufizimeve ose sanksioneve të parashikuara nga ligji dhe që, në
një shoqëri demokratike, përbëjnë masa të nevojshme për sigurimin kombëtar, integritetin
territorial ose sigurinë publike, për mbrojtjen e rendit dhe parandalimin e krimit, për
ruajtjen e shëndetit ose të moralit, për mbrojtjen e dinjitetit ose të të drejtave të të tjerëve,
për të ndaluar përhapjen e të dhënave konfidenciale ose për të garantuar autoritetin dhe
paanshmërinë e pushtetit gjyqësor.
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Paragrafi i parë përcakton të drejtat që mbrohen nga kjo dispozitë, ndërsa paragrafi i dytë
parashikon rrethanat në të cilat një shtet mund të ndërhyjë në mënyrë legjitime në ushtrimin e
lirisë së shprehjes.

Raste nga praktika e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut
Duhet theksuar se mbrojtja që neni 10 i bën të drejtës për informim është e kufizuar, përderisa
nuk e garanton në mënyrë të drejtëpërdrejtë” të drejtën për të kërkuar informacion. Gjykata
Evropiane, duke realizuar funksionet e veta mbikqyrëse, "të cilat e detyrojnë atë t’i kushtojë
vëmendje të madhe parimeve që karakterizojnë një”shoqëri demokratike”, ka krijuar një
jurisprudencë të gjerë në lidhje me nenin 10 të Konventës. Përmbajtja e lirisë së shprehjes dhe të
drejtës për informim parashihet edhe në Rezolutën e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të
Europës nr.428(1970) për mediat e komunikimit masiv dhe të drejtat e njeriut. Rezoluta parasheh
se "Liria e shprehjes përfshin të drejtën për të kërkuar, marrë, dhënë, për të publikuar ose
shpërndarë informacionet dhe idetë. Do të jetë detyrë e autoriteteve publike për t’i bërë të
qasshme informatat për çështjet me interes publik me kufizimet e arsyeshme dhe detyrën e
mediave për të dhënë informacion të përgjithshëm dhe të plotë për çështjet e interesit publik".(
Rezoluta 428 e Asamblesë Parlamentare e Këshillit të Europës, 1970)

Fillimisht Gjykata ka pohuar se neni 10 përfshin ndalimin e kufizimit të mundësive për marrjen
dhe shpërndarjen e informacioneve, por vetëm të atyre që të tjerët duan ose janë të gatshëm për
t’i transmetuar.

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut ka komentuar në rastin kryesor Leander v Sweden:
“Liria për të marrë informacion në thelb ndalon qeverinë për të kufizuar një person nga marrja
e informacionit që të tjerët e dëshirojnë ose mund të jenë të gatshëm për t’ia dhënë atij. Neni 10
në rrethana të tilla si te rasti në fjalë nuk ia akordon individit të drejtën e qasjes në informacion
dhe as nuk ia shpreh një detyrim të tillë qeverisë për të dhënë informatat e tilla për individin.
(The Human Rights Conference, 2008)

Rasti ka të bëjë me një shtetas suedez të cilit i është ndërprerë marrëdhënia e punës në muzeun e
bazës detare për arsye të sigurisë kombëtare, pas kontrolleve sekrete të kryera ndaj tij. Me fjalë të
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tjera, të dhënat policore përmbanin informacione për jetën private dhe u përdorën për qëllim të
vlerësimit të përshtatshmërisë së tij për punësim. Në atë kohë e drejta e aplikantit për qasje në ato
të dhëna është refuzuar.
Aplikuesi dorëzoi një ankesë në Komisionin Europian kundër Mbreterisë së Suedise duke
pretenduar shkeljen e të drejtave të njeriut sipas nenit 6 (E drejta për një proces të rregullt), 8
(E drejta për respektimin e jetës private dhe familjare) ,10 (Liria e shprehjes) dhe 13 (E
drejta për ankim efektiv) të Konventës Europiane për të Drejtat e njeriut.

Ai besonte se i ishte mohuar një vend pune i përhereshëm dhe ishte shkarkuar nga puna e
përkohëshme për shkak të informacioneve sekrete që gjendeshin në dosjet përkatëse sipas të
cilave ai paraqiste nje rrezik për sigurinë e përgjithëshme. Ky ishte një atak ndaj reputacionit të
tij dhe kështu ai vendosi të paraqiste rastin dhe të kishte mundesinë e mbrojtjes së vetës në
Gjykatë.

Fillimisht, Gjykata në pikën 74 ka pohuar se neni 10 përfshin ndalimin e kufizimit të mundësive
për marrjen dhe përcjelljen e informacioneve, por vetëm të atyre që të tjerët duan ose janë të
gatshëm për t’i transmetuar. Kështu, neni 10 nuk i jep një të drejtë absolute dhe të pakufizuar
individit për të konsultuar dokumenta në lidhje me vetë personin dhe as obligon shtetet që t’i
komunikojnë informacione të tilla subjektit të interesuar. Pra, Gjykata ka vendosur që shtetet të
mos ndërmarrin veprime pozitive që pengojnë aksesin për informacion, i cili është i
disponueshëm dhe burimet e përgjithshme të informacionit.

Në lidhje me Nenin 10 Gjykata vendosi se kërkuesi nuk e gëzonte mbrojtjen sipas Nenit 10 të
Konventës". (European Court of Human Rights, 1987)

Kështu, neni 10 nuk i jep një të drejtë absolute dhe të pakufizuar individit për të shqyrtuar
dokumenta në lidhje me vetë personin dhe as që obligon shtetet që t’u ofrojnë informacione të
tilla palëve të interesuara. Pra, Gjykata ka vendosur që shtetet të mos ndërmarrin veprime
pozitive që pengojnë qasjen në informacion, i cili është i disponueshëm dhe burimet e
përgjithshme të informacionit.
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Këtij qëndrimi i përmbahet Gjykata edhe në çështjen Roche v Mbetëria e Bashkuar, Gaskin ν
Mbretëria e Bashkuar në të cilat raste Gjykata në përgjigje të pretendimeve të aplikantëve se
neni 10 i jep të drejtë të kenë qasje në informatat ajo vendosi “neni 10 nuk e garanton një të
drejtë të tillë” dhe deklaroi se aplikimet ishin të papranueshme.
Rasti Roche v Mbetëria e Bashkuar ka të bëjë me një shtetas të Mbretësisë së Bashkuar i cili
pretendonte se po vuante efektet e ekspozimit të kemikaleve toksike gjatë testeve të mbajtura në
kazermat e Porton Down në vitet 1962 dhe 1963. Nga viti 1981 aplikanti është trajtuar për
frymëmarrje dhe hipertenseionit të gjakut dhe nga viti 1987 gjendja i ishte përkeqësuar. Ai filloi
të kërkojë të dhënat e tij të Port Down përmes kanaleve mjekësore dhe politike siç i përshkroi ai.
Ai, kryesisht u ankua sipas dispozitatve të nenit 8 dhe 10 të Konventës, që ai kishte qasje
joadekuate në informacion për testet dhe sipas nenit 6 § 1, që ai nuk kishte qasje adekuate në
gjykatë si rezultat i certificates së lëshuar nga Sekretari i Shtetit sipas nenit 10 të Crown
Proceedings Act të vitit 1947. (Neni 10 ka të bëjë me Dispozitat në lidhje me forcat e
armatosura. Në rastet kur një pjesëtar i forcave të armatosura të kurorës gjatë detyrës së tij i
shkaktohen lëndime ose vdekje, Ministri i Pensioneve e vërteton se lëndimi i tij i atribuohet
shërbimit

të

tij

me

qëllim

të

marrjes

së

urdhërit

Mbtëror.

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1947/44/pdfs/ukpga_19470044_en.pdf)
Më 10 Qershor 1991 aplikuesi kërkoi pension të shërbimit mbi bazën e “hipertensionit/
problemeve të frymëmarrjes, të cilat rezultojnë nga testet e Porton Down ( dhe përveç kësaj, nga
ekspozimi i rrezatimit në Ishullin e Krishtlindjeve gjatë testeve bërthamore të kryera atje).
Departamenit i Sigurimit , ka marrë kopjet e shërbimit të tij dhe të dhënat mjekësore civile së
bashku me raportin e mjekut të tij, i cili konfirmonte se ai vuante nga hipertensioni, COAD dhe
më vonë me astmë bronkiale. Më 28 janar 1992 Sekretari i shtetit hodhi poshtë kërkesën e tij për
pension të shërbimit pasi që nuk kishte lidhje kauzale të demostruar në mes testeve dhe kushteve
mjekësore. Gjykata edhe në këtë rast vendosi se nuk ka shkelje të nenit 10 të Konventës.
(European Court of Human Rights 42 EHRR 30, 2006)
Në rastin Gaskin ν Mbretërisë së Bashkuar Gjykata konsaton se , neni 10 nuk i jep një të drejtë
absolute dhe të pakufizuar individit për të konsultuar dokumenta në lidhje me vetë personin dhe
as obligon shtetet që t’i komunikojnë informacione të tilla subjektit të interesuar.
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Rasti Gaskin ν Mbretërisë së Bashkuar ka të bëjë me shtetasin britanik Graham Gaskin i cili
ishte vendos në qendrën e kujdesit publik në Mbretërinë e Bashkuar si fëmijë, i cili ka qëndruar
aty deri në moshën madhore. Gaskin është ankuar se ka qenë i abuzuar gjatë kohës sa ka qenë
nën kujdes dhe ka kërkuar qasje në të dhënat e tij të mbajtura nga Shërbimi Social i Liverpulit.
Këshilli Bashkiak i Liverpulit i ka dhënë qasje të pjesëshme, duke pretenduar se cështja e
konfidencialitetit të palëve të treta e ndalon zbulimin e të dhënave të tjera të tij. Gaskini është
ankuar në Gjykatën e Apelit e cila e mbështeti vendimin e refuzimit të Këshillit Bashkiak të
Liverpulit për refuzimin e tij në qasje. Gjykata e Apelit u shpreh se nuk ishte në interes të
publikut për të dhënë qasje në të dhënat e Gaskinit sepse do të pengonte palët e treta Informatore
të ofrojnë informacionet për Shërbimin Social. Lejimi i qasjes doemosdoshmërisht do të zbulonte
identitetin e palëve të treta. Gjykata e Apelit ka konstatuar se qasja do të dëmtonte sistemin
britanik i cili varet nga informatat e marra në mirëbesim nga publiku.

Ai pretendoi se në rastin e tij janë shkelur dispozitat e nenit 8, 10 dhe 13 të Konventës. Gjykata
nuk konstatoi shkelje të nenit 10 kur kërkuesit i ishte mohuar qasja në informacione në lidhje me
periudhën kur ai kishte qëndruar në qendrën e kujdesit publik të fëmijëve. Por, Gjykata konstatoi
një shkelje të nenit 8 duke e mbështetur konstatimin në rëndësinë e një informacioni të tillë për
jetën private të aplikantit.(European Court of Human Rights 42 EHRR 30, 2006) Gjykata ka
vendosur që shtetet të mos ndërmarrin veprime pozitive që pengojnë aksesin për informacion, i
cili është i disponueshëm dhe burimet e përgjithshme të informacionit.

Evoluimi i idesë së mësipërme ka ardhur përmes diskutimeve të shumta që gjejnë shprehje të
qartë në çështjen Guerra dhe të tjerë kundër Italisë. Rasti Guerra dhe të tjerët kundër Italisë ka të
bëjë me qytetarë Italian të qytetit Manfredonia (Foggia) të cilët jetojnë në një qytet në largësi të
përafërt prej 1 kilometër nga fabrika e kemikaleve bujqësore Enichem. Në vitin 1988 fabrika, e
cila prodhohonte plehra u klasifikua si `rreziki i lartë". Aplikantët deklaruarn se në rrjedhën e
ciklit të prodhimit të fabrikës janë lëshuar sasi të mëdha të gazit të djegshëm. Si rezultat i kësaj
në të kaluarën kishin ndodhur aksidente, një më serioz më 26 shtator 1976, kur kulla për
pastrimin e gazit sintetik të amoniakut shpërtheu, duke liruar disa tone karbonate të kaliumit dhe
zgjidhje bikarbonate, që përmbajnë trioxide arsenike, për të rrjedhur. Njëqind e pesëdhjetë
persona u shtruan në spital me helmim akut të arsenikut. Në raportin e datës 8 Dhjetor 1988 , një
komision i ekspertëve teknikë i formuar nga Këshilli i Rrethit të Manfredonias vendosi se për
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shkak të pozitës gjeografike të fabrikës, emisionet nga ajo në atmosferë janë kanalizuar shpesh
drejt Manfredonia. Kjo u vërejtë në raportin që fabrika kishte refuzuar për të lejuar komisionin
për të kryer një inspektim dhe se rezultatet e një studimi nga vetë fabrika, treguan se pajisjet për
trajtimin e emisionit ishtin të papërshtatshme dhe vlerësimi i ndikimit mjedisor i pakompletuar.
Në vitin 1994, fabrika përgjithmonë ndaloi prodhimin e plehrave. Aplikantët pretenduan se ata
ishin viktima të shkeljes së nenit 10 KEDNJ. Shkeljet e pretenduara rezultojnë nga dështimi i
autoriteteve për të marrë hapat për të siguruar që publiku ishin të informuar për rreziqet dhe se
cfarë do të ndërmerrej në rast të një aksidenti në lidhje me funksionimin e fabrikës Gjykata
vendosi se “liria e përfitimit të informacionit nuk mund të interpretohet në mënyrën, që
nënkupton ngarkimin e shtetit, në rrethana të çështjes në fjalë, me detyrimin pozitiv të
grumbullimit dhe të dhënjes së informatave me iniciativen e vet”.( CASE OF GUERRA AND
OTHERS V. ITALY, 1998) Ajo që vlen të përmendet ka të bëjë me faktin se tashmë ka një
qëndrim të ri se deri ku mund të shtrihet qasja në informacion në kuadrin e nenit 10. Vendimi i
Gjykatës ishte i kundërt me qëndrimin e shumicës së Komisionit, i cili u shpreh se përveç
ndalimit të ndërhyrjes në shkëmbimin e lirë të informacioneve dhe të ideve, nuk mund të
përjashtohet apriori, në rrethana të caktuara, detyrimi i shtetit, që buron nga e drejta e marrjes së
informacionit, psh, mbi gjendjen e mjedisit.

Gjykata e zgjeroi kuptimin që i jep të drejtës për informim, gjë që jep mundësinë që e drejta për
të marrë informacion të lidhet me median, duke synuar ta mundësojë këtë të fundit të shpërndajë
informacionin dhe idetë tek publiku në rastin Autronic AG kundër Zvicrës. Rasti Autronic AG
kundër Zvicrës ka të bëjë me një kompani zvicerane e specializuar për pajisje elektronike
shtëpiake, ndërmjet tjerash edhe për antena pjata me diameter 90 cm për përdorim shtëpiak. Ajo
në pranverën e vitit 1982 aplikoi në Divizionin e Radios dhe Televizionit të zyrës qendrore të
Autoritetit Kombëtar të Postës dhe Telekomunikacionit për të shfaqur në një ekspozitë në
panairin e tregëtisë në Basel nga 17-26 Prill 1982 një program të pakoduar të televizionit publik
sovjetik i cili është marrë nga një antenë pjatë private drejtëpërdrejt nga sateliti sovjetik GHorizont (i quajtur Stationar-4) me qëllim të demonstrimit të kapaciteteve teknike të paisjes për
të promovuar shtitjen e tyre. Divizioni i Radios dhe Televizionit i shkroi ambasadës së Bashkimit
Sovjetik në Bern e cila ua përcjelli pëlqimin e autoriteteve sovjetike për kohëzgjatjen e panairit.
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Me 7 Korrik 1982 Autronic AG bëri kërkesë të ngjajshme me qëllim të demonsostrimit në
panairin e FERA në Cyrih nga 30 Gusht deri më 6 Shtator të vitit 1982 për të mbuluar zhvillimet
e fundit të radio, televizion dhe elektronik. Divizioni i Radios dhe Televizionit përsëri aplikoi në
ambasadën sovjetike, por nuk ka marrë përgjegjie dhe e ka informuar kompaninë se pa pëlqimin
e autoriteteve sovjetike nuk mund të lejojnë transmetimin e marrë nga G-Horizont dhe kërkoi
që të bëjë parandalimin e marrjes së programit të tillë. Në kërkesën për informacion të Divizionit
të Radios dhe Televizionit të zyrës qendrore të Autoritetit të Postës dhe Telekomunikacionit të
Zvicrës, Zyra Qendrore e Gostelradio të Bashkimit Sovjetik dha këtë përgjegjie:
“Duke iu referuar letrës suaj të 9 janarit 1984 ne dëshirojmë të iu informojmë se programet e
transmetuara nga Stationar 4 [G- Horizont] nuk janë transmetime satelitore për vendet e huaja.
Programet janë të destinuara për shikuesit televiziv sovjetik dhe janë çështje tona të brendshme.
Në anën tjetër, ne nuk kemi mjete teknike për të parandaluar depërtimin e tyre në vendet tjera,
veçanarisht në Zvicër. Sa i përket përdorimit ndërkombëtar të sinjalit, vetëm diskutimi dhe
marrëveshja e problemit në nivel botëror do japë një zgjidhje.(European Court of Human Rights,
1990)

Kompania Autronic AG pretendoi se Autoriteti i Postës dhe Telekomunmikacionit të Zvicrës ka
bërë shkelje të nenit 10 KEDNJ.

Gjykata konstatoi se është shkel neni 10 i KEDNJ. Sipas mendimit të gjykatës as statusi ligjor si
kompani me përgjegjësi të kufizuar dhe as fakti se aktiviteti ka qenë komercial dhe as natyra e
brendshme e lirisë së shprehjes nuk mund ta privoj Autronic nga mbojtja e nenit 10 të
Konventës. Ky nen zbatohet për të gjithë çoftë për persona fizik apo juridik dhe ka të bëjë jo
vetëm me përmbajtjen e informacionit por edhe me mjetet e transmetimit dhe pranimit.

Para gjykatës janë paraqitur raste të tjera të ndryshme dhe gjykat me kalimin e kohës ka marrë
vendime që ka avancuar mbrojten e lirisë së informimit në kuadër të nenit 10 të Konventës.
Gjykata ka marrë vendime të rëndësishme edhe të natyrës politike, ekonomike që përbëjnë
interpretime të detyrimeve të Konventës dhe si të tilla duhen aplikuar nga gjykatat e të gjitha
shteteve palë të Konventës, sa herë të ketë raste të tilla.
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a. Traktati për themelimin e Bashkimit Evropian (BE)
Traktati për themelimin e Bashkimit Evropian u nënshkrua më 7 Shkurt 1992 në Mastriht të
Holandës dhe hyri në fuqi me 1 Nëntor 1993.

Traktati për themelimin e BE përfaqëson një fazë të re në integrimin evropian pasi hapi rrugën
për integrimin politik. Traktati krijoi një Bashkim Evropian të përbër nga tri shtylla kryesore:
Komunitetet Europiane, Politika e Jashtme dhe e Sigurisë së Përbashkët dhe Bashkëpunimin
policor dhe gjyqësor në ç’ështjet kriminale.

Me traktatin e Mastrihtit Komuniteti Evropian i tejkaloi objektivat origjinale ekonomike me
krijimin e tregut të përbashkët dhe dolën në pah ambiciet politike.
Në këtë kontekst Traktati i Mastrihtit iu përgjegj pesë qëllimeve kryesore:

-

Forcimin e legjitimitetit demokratik të institucioneve;

-

Përnirësimin e efikasitetit të institucioneve;

-

Formimin e bashkimit ekonomik dhe monetarë;

-

Zhvillimin e dimensionit social të Komunitetit;

-

Krijimin e përbashkët të politikës së jashtme dhe të sigurisë

Traktati i Mastrihtit i kushtoi rëndësi edhe transparencës së institucioneve të Bashkimit
Evropian. Parimi i transparencës dhe qeverisjes së hapur është paraparë në Deklaratën nr.17 e
cila i është bashkangjitur Traktatit të Mastrihtit. “Konferenca konsideron se transparenca në
procesin e vendimmarrjes e forcon natyrën demokratike të institucioneve dhe besimin e publikut
në administratë. Konferenca rekomandon që Komisioni të paraqes në Këshill një raport mbi
masat e paracaktuara për të përmirësuar qasjen e publikut në informatat në dispozicion të
institucioneve, jo më vonë se viti 1993".(Deklarata nr.17 e Traktatit të Mastrihtit)

2.5.E drejta e qasjes në informacion në kuadër të së drejtës së Bashkimit Evropian
Bashkimi Evropian është një partneritet unik ekonomik dhe politik në mes 27 shteteve evropiane
anëtare.
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Ambiciet e Bashkimi Europain gjatë historisë gjithmonë kanë shkuar duke u rritur. Në fillim
ideja ishte që ti ipej fund luftërave të shpeshta që zhvilloheshin në mes fqinjëve duke vazhduar
me krijimin e Komunitetit për Thëngjill dhe Çelik me nënshkrimin e traktatit të Parisit në vitin
1951 dhe duke vazhduar me Traktatin e Romës të vitit 1957 për krijimin e Komunitetit
Ekonomik Evropian (KEE) dhe Komunitetit Evropian për Energji Atomike (Euroatom). Synimet
kryesore me këto traktate ishin bashkëpunimi ekonomik në mes shteteve europiane dhe për
ngritjen e një Tregu të Përbashkët.

Përderisa në fillim synimet e shteteve evropiane kishin kryesisht karakter ekonomik synimet e
BE me traktatin e Mastihtit për themelimin e Bashkimit Evropian kanë evoluar dhe kryesisht
janë të natyrës së sigurisë, drejtësisë dhe të drejtave të njeriut. Neni 130 u.2

i kreut XVII të

traktatit të Mastrihtit në kuadrin e zhvillimit dhe bashkëpunimit parasheh se politikat e
komunitetit në këtë fushë do të kontribuojnë në objektivin e përgjithshëm të zhvillimit dhe
konsolidimit të demokracisë dhe sundimit të ligjit dhe në respektimin e të drejtave të njeriut dhe
të lirive fundamentale. Parimi i qeverisjes së hapur është paraparë në Deklaratën nr.17 për
Qasjen në informacion me qëllim të forcimit të natyrës demokratike të institucioneve të BE dhe
besimin e qytetarve në administratë i është bashkangjitur Traktatit të Mastrihtit.
Traktati për themelimin e Komunitetit Ekonomik Evropian në nenin 255 parasheh se “Çdo
qytetar i Bashkimit Evropian, dhe çdo person fizik ose juridik banor apo i cili ka të regjistruar
zyrën në shtetet anëtare, ka të drejtën e qasjes në dokumentet e Parlamentit Europian, Këshillit
dhe Komisionit".(Neni 255 i Traktatit për themelimin e Komunitetit Ekonomik Evropian)
Duke u bazuar në këtë Deklaratë nr.17 të traktatit, Komisioni dhe Këshilli i Bashkimit Evropian më 6
dhjetor 1993 ka miratuar kodin e mirësjelljes (93/730/EC) për qasje në dokumente me të cilin këto 2
institucione zotohen për të ofruar qasjen më të gjërë të mundshme në dokumentet e Këshillit dhe
Komisionit.

Nga kjo kohë të drejtës së qasjes në dokumentet zyrtare ka filluar ti kushtohet rëndësi më e
madhe dhe baza ligjore në kuadrin e Bashkimit Evropian ka filluar të avancohet.
Aktet më të rëndësishme të Bashkimit Evropian që e njohin dhe e garantojnë këtë të drejtë janë:
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a. Rregullorja 1049/2001 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit në lidhje me qasjen publike
në dokumentet e Parlamentit Evropian dhe Komisionit
b. Rekomandimi Rec (2002) 2 i Komitetit të Ministrave të shteteve anëtare për qasjen në
dokumente zyrtare;
c. Direktiva 2003/98/EC e Parlamentit Evropian dhe Këshillit për ri-përdorimin e
informatave të sektorit publik.
d. Konventa e Këshillit të Evropës mbi aksesin në dokumentat zyrtare.

a. Rregullorja 1049/2001 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit në lidhje me qasjen
publike në dokumentet e Parlamentit Evropian dhe Komisionit

Parlamenti Evropian dhe Këshilli i Bashkimit Evropian me 30 Maj 2001 miratuan rregulloren
mbi qasjen publike në dokumentet e Parlamentit Europian dhe Komisionit e cila hyri në fuqi me
3 dhjetor 2001 përmes së cilë është impelemtuar neni 255 i traktatit për themelimin e
Komunitetit Evropain. Me këtë rregullore janë përacaktuar parimet, kushtet dhe kufizimet mbi
bazat e interesit publik ose provat të qasjes në dokumentet e Parlamentit Europian, Këshillit dhe
Komisionit. Neni 2 i Rregullores përcakton: “çdo qytetar i Bashkimit, dhe çdo person fizik ose
juridik banor ose që ka të regjistruar zyrën në shtetet anëtare, ka të drejtën e qasjes në
dokumentet e institucioneve, subjekt të parimeve, kushteve dhe kufizimeve të definuara në këtë
rregullore”.(Rregullorja 1049/2001 e Parlamentit Europian dhe Këshillit për qasje publike në
dokumentet e Parlamentit Europian dhe Komisionit, 2001)

Rregullorja aplikohet për të gjitha dokumentet të mbajtura nga institucionet të hartuara apo të
pranuara dhe janë në pronësi të institucionit në të gjitha fushat e aktivitetit të Bashkimit
Evropian. Në rregullore parashihen edhe procedurat e aplikimit për qasje në dokumentet,
refuzimi i qasjes, trajtimin e dokumenteve të ndjeshme, obligimin e institucioneve për mbajtjen e
regjistrit të dokumenteve, obligimin e institucioneve për t’i informuar publikun për të drejtat e
tyre për qasje në dokumente publike, raportimin vjetor duke përfshirë edhe numrin e rasteve të
refuzimit të qasjes nga institucioni.
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b. Rekomandimi Rec (2002) 2 i Komitetit të Ministrave të shteteve anëtare të Këshillit
të Europës për qasjen në dokumente zyrtare
Rekomandimi Rec (2002) 2 i Komitetit të Ministrave është aprovuar me datë 21 shkurt 2002.
Qëllimi kryesor i Rekomandimit është që përmes qasjes sa më të gjërë në dokumentet zyrtare
mbi bazën e barazisë dhe në përputhje me rregullat e qarta ndihmon që publiku të ketë pasqyrë
adekuate dhe të formojnë opinionin kritik për shtetin dhe shoqërinë që jetonë dhe autritetet që i
udhëheqinë; nxitë efikasitetin dhe efektivitetin e administratës dhe ndihmon në ruajtejen e
integritetit të tyre duke shmangur rrezikun nga korrupsioni si dhe kontibuon në afirmimin e
legjimitetit të administratës si shërbim publik dhe të rritë besimin e publikut në autoritetet
publike.

Fushëveprimi i rekomandimit është kufizuar në dokumentet zyrtare të mbajtura nga autoritetet
publike edhepse shtetet duhet që me ligjet e tyre të brendshme dhe praktikën të shqyrtojnë deri
në çfarë mase parimet e këtij Rekomandimi mund të aplikohen në informatat e mbajtura nga
organet legjislative dhe autoritet gjyqësore.

Parimi udhëheqës i Rekomandimit është se të gjitha shtetet anëtare të Këshillit të Evropës duhet
të garantojnë të drejtën e secilit për të pasur qasje, në kërkesën në dokumentet zyrtare të mbajtura
nga autoritetet publike. Ky parim duhet të aplikohet pa asnjëlloj diskriminimi, përfshirë edhe
origjinën nacionale”.

Rekomandimi parasheh edhe kufizimet e mundëshme të qasjes në dokumente duke përcaktuar
saktësisht me ligj dhe të jenë të nevojshme për një shoqëri demokratike dhe të jenë në përpjestim
me qëllimet e mbrojtjes. Rekomandimi gjithashtu nuk obligon që aplikuesi për qasje në
dokumente publike të tregojë arësyen e kërkesë për qasje në dokumentet publike.

Rekomandimi në pjesën X Masat plotësuese kërkon nga shtetet anëtare që të marrin masat e
nevojshme për të informuar publikun për të drejtën e qasjes në dokumentet publike dhe se si kjo
e drejtë mund të ushtrohet; për të siguruar që zyrtarët publik janë të trajnuar në detyrat dhe
obligimiet e tyre në lidhje me implementimin e kësaj të drejte dhe sigurimin se aplikuesit mund
të ushtrojnë këtë të drejtë.
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c. Direktiva 2003/98/EC e Parlamentit Europian dhe Këshillit për ri-përdorimin e
informatave të sektorit publik.
Më 17 Nëntor 2003 Parlamenti Evropian dhe Këshilli miratuan Direktivën 2003/98/EC për ripërdorimin

e

informatave

të

sektorit

publik.(Direktiva2003/98/EC

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:345:0090:0096:EN:PDF)
Direktiva u botua në Gazetën Zyrtare të Bashkimit Evropian më 31 dhjetor 2003.
Direktiva u miratua duke u bazuar në traktatin për krijimin e Komunitetit Evropian i cili
parashihte krijimin e tregut të përbashkët dhe për të krijuar një sistem për të siguruar se
konkurenca në tregun e brendshëm nuk është shtermbëruar. Harmonizimi i rregullave dhe
praktikave në shtetet anëtare në lidhje me shfrytëzimin e informacionit të sektorit publik
kontribuon në arritjen e këtyre objektivave.

Sektori Publik mbledhë, prodhon, shpërndanë dhe riprodhon një gamë të gjërë të informacionit
në aktivitetet e shumë fushave si sociale, ekonomike, gjeografike, motit, turistike, biznesit,
patentave dhe informacione edukative. Informacioni i sektorit publik është material i
rëndësishëm për produktet dhe shërbimet me përmbaje digjitale. Mundësitë e gjëra për ripërdorimin e informatave të sektorit publik duhet ndër të tjera të lejojë kompanitë europiane të
shfrytëzojnë potencialin e saj ekonomik dhe të kontribuojnë në krijimin dhe rritjen e vendeve të
punës.

Sektori publik evropian prodhon informacione që kanë vlerë të madhe ekonomike dhe sociale si
për individët ashtu edhe për Tregun e Brendshëm.

Këto informacione mund të përbëjnë

kontribut kyç për zhvillimin e produkteve të reja dhe shërbimeve me përmbajtje digjitale. Parimi
i përgjithshëm i Direktivës është se shtetet anëtare duhet të sigurojnë që, kur organet e sektorit
publik të lejojë ri-përdorimin e dokumenteve të mbajtura nga ana e tyre, këto dokumente duhet të
jenë të ri-përdorshme për qëllime komerciale dhe jo-komerciale në përputhje me kushtet e
përcaktuara në Direktivën dhe, kur është e mundur dokumentet duhet të bëhen të disponueshme
edhe nëpërmjet mjeteve elektronike. Organet e sektorit publik mund të vendosin kushte për ripërdorimin e dokumenteve përmes një licence, kushtet e të cilës nuk duhet doemosdoshmërisht
të kufizojnë mundësinë e ri-përdorimit dhe nuk do të përdoren për të kufizuar konkurencën.
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d. Konventa e Këshillit të Evropës mbi qasjen në dokumentat zyrtare
Konventa e Këshillit të Evropës mbi qasjen në dokumentat zyrtare është miratuar nga Këshilli i
Ministrave me date 27 Nëntor 2008.( Konventa e Këshillit të Europës mbi qasjen në dokumentat
publike http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/205.htm)
Konventa në paragrafin 6 të preambulës parasheh se ushtrimi i të drejtës në qasje në dokumentet
zyrtare:
(i)

siguron burim informacioni për publikun;

(ii)

ndihmon publikun të formojë një opinion për gjendjen në shoqëri dhe autoritetet
publike dhe

(iii)

forcon integritetin, efektivitetin, efikasitetin dhe llogaridhënien e autoriteteve publike
dhe ndihmon në afirmimin e legjimitetit të tyre.

Konventa në preambulë gjithashtu parasheh se në parim që të gjitha dokumentet janë publike dhe
mund të ndalohen vetëm për qëllime të mbrojtjes së të drejtave tjera dhe interesave të ligjshme.
Konventa në neni 2 paragrafin 1 parasheh se “çdo palë do të garnatojë të drejtën e të gjithëve, pa
asnjë lloj diskriminimi që të ketë qasje, sipas kërkesës, në dokumentet zyrtare të mbajtura nga
autoritetet publike”. Paragrafi 2 i nenit 2 parasheh se “Secila palë do të marrë masat e nevojshme
në ligjet e brendshme për ti dhënë efekt dispozitave për qasje në dokumente zyrtare të
përcaktuara në këtë Konventë”.

Risi e Konventës është krijimi i grupit të ekspertëve për qasje në dokumentet publike i cili do të
përbëhet nga minimum 10 anëtarë dhe maksimum 15 anëtarë të cilët zgjedhen në konsultim nga
palët për periudhë 4 vjecare me të drejtë rizgjedhje, të cilët duhet të kenë integritet të lartë, të
njohur dhe kompetent në fushën e të drejtës për qasje në dokumente publike.
Neni 11 i konventës parasheh se “Grupi i ekspertëve për qasje në dokumente publike do të
takohet së paku një herë në vit me qëllim të monitorimit dhe zbatimit të kësaj konvente nga palët,
sidomos:
a. raportimin adekuat të masave ligjore dhe praktikave të marra nga palët për ti dhënë efekt
dispozitave të dhëna në këtë Konventë;
b. i. Shprehë opinionin në çdo pyetje në lidhje me aplikimet e kësaj konvente;
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ii. bënë propozime për të lehtësuar ose përmiresuar përdorimin efektiv si dhe
implementimin e kësaj Konvente, përfshirë edhe identifikimin e problemeve;
iii. bënë shkëmbimin e informacioneve dhe raporton për zhvillimet e rëndesishme ligjore,
teknologjike dhe të politikave;
iiii. propozon palëve konsultative amandamentimin e kësaj konvente;
iiiii. jep opinione për çfardo propozimi për amandamentimin e konventes në përputhje me
nenin 19.
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2.6 KUFIZIMET E PARASHIKUARA TË SË DREJTËS SË QASJES NË
INFORMACION
2.6.1 Kufizimet e lejuara kushtetuese dhe ligjore te së drejtës për qasje në informacion
E drejta e qasjes në informacion nuk është e drejtë e pakufizuar por ekzistojnë kufizimet e
ushtrimit të kësaj të drejte të cilat përcaktohen me kushtetutë dhe ligjet nacionale. Kufizimet e së
drejtës për qasje në informacion nga ana e shteteve duhet të përcaktohen në ligj dhe të jenë të
nevojshme për një shoqëri demokratike dhe të jenë në përpjesëtim të drejtë me qëllimet e të
drejtave tjera që mbrohen.
Edhepse është e rëndësishme që qytetarët të kenë informata për punën e institucioneve
shtetërore, kushtetuta dhe ligjet, në disa raste parashohin që disa informata janë të kufizuara për
qytetarët.

2.6.2 Kufizimet kushtetuese
Kushtetuta e Republikës së Kosovës në kuadrin e kapitullit II Të Drejtat dhe Liritë Themelore i
garanton dhe i mbron të drejtat dhe liritë themelore të njeriut të parashikuara në kushtetutë dhe të
garantuara me marrëveshjet dhe instrumentet ndërkombëtare, të cilat zbatohen drejtpërdrejtë në
Republikën e Kosovës dhe kanë prioritet, në rast konflikti, ndaj dispozitave e ligjeve dhe akteve
të tjera të institucioneve publike.

Përpos garantimit dhe mbrojtes të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, Kushtetua parasheh
se këto të drejta mund të kufizohen, nëse janë të parapara me ligj dhe deri në atë masë sa është e
doemosdoshme dhe nuk mund të bëhen për qëllime tjera përpos atyre të përcaktuara.

Kushtetuta përmban një dispozitë të veçantë në nenin 55 Kufizimi i të Drejtave dhe Lirive
Themelore:
1. Të drejtat dhe liritë themelore të garantuara me këtë Kushtetutë, mund të kufizohen vetëm
me ligj.
2. “Të drejtat dhe liritë themelore të garantuara me këtë Kushtetutë, mund të kufizohen
vetëm deri në atë masë sa është e domosdoshme që, në një shoqëri të hapur dhe
demokratike, të përmbushet qëllimi për të cilin lejohet kufizimi”.
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Kushtetuta kërkon nga të gjitha institucionet e pushtetit publik e sidomos gjykatat, që me rastin e
kufizimit të të drejtave të njeriut dhe interpretimit të atyre kufizimeve, t’i kushtojnë kujdes
esencës së të drejtës që kufizohet, të shqyrtojnë mundësinë e realizimit të atij qëllimi me kufizim
më të vogël, nuk bën të mohojë kurrsesi esencën e së drejtës së garantuar.Edhe pse është e
rëndësishme që qytetarët të kenë informata për punën e institucioneve shtetërore, disa informata
janë të kufizuara për qytetarët.

Kushtetuta e Republikës së Kosovës, parsheh kufizimin e qasjes në dokumentet publike përmes
neni 41.2 i cili përcakton “Dokumentet që mbajnë institucionet publike dhe organet e pushtetit
shtetëror, janë publike, me përjashtim të informacioneve që janë të kufizuara me ligj, për shkak
të privatësisë, të sekreteve afariste ose të informacioneve të klasifikuara të sigurisë” .

Pra, Kushtetuta e Republikës së Kosovës parasheh 3 baza të kufizimit të kësaj të drejte,
privatësinë, sekretet afariste dhe informacionet e klasifikuara të sigurisë. Duke u bazuar në këtë
nen të Kushtetutës së Kosovës, në disa raste është e nevojshme të ketë kufizime apo fare të mos
lejohet qasja ne dokumente publike, sepse mund të ketë pasoja të pa përmirësueshme në të
ardhmen, sidomos në ruajtjen e sekreteve të ndryshme dhe privatësinë personale te personave të
dëmtuar.

2.6.3 Kufizimet ligjore
Kuvendi i Kosovës me qëllim të zbatimit të dispozitave kushtetuese që parashikojnë se kufizimet
e qasjes në dokumentet publike duhet të parashihen me ligj, ka miratuar ligjet për implementimin
e këtyre kufizimeve.

Ligjet për implementimin e dispozitatve kushtetuese për kufizimin e qasjes në dokumente
publike janë:

-

Ligji për qasje në dokumente publike;

-

Ligji për klasifikimin e informatave dhe verifikimin e sigurisë;

-

Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale.
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Ligji për qasje në dokumente publike - parasheh përjashtimet e së drejtës së qasjes në
dokumente publike duke paraparë se refuzimi në dokumente të përmbajtura mund të bëhet nëse
zbulimi i tyre dëmton apo ka mundësi të dëmtojë interesat e mbrojtuara.
Referuar nenit 12 të Ligjit nr.03/L-215 për qasje në dokumente publike, 2010, thuhet se:
“Çdo kërkues ka të drejtë të ketë qasje në dokumente publike duke i’u permbajtur parimeve,dhe
kushteve te përcaktuara me ligj.Kufizimi i kësaj të drejte ushtrohet proporcionalisht dhe vetëm
për qëllime të mbrojtjes së:
1.1. sigurisë kombëtare, mbrojtjes dhe marrëdhënieve ndërkombëtare;
1.2. sigurisë publike;
1.3. parandalimit, hulumtimit dhe ndjekjes së aktiviteteve penale;
1.4. hulumtimeve disiplinore;
1.5. inspektimit, kontrollimit dhe mbikëqyrjes nga institucionet publike;
1.6. privatësisë dhe interesave të tjerë legjitim privat;
1.7. interesave komerciale dhe të tjera ekonomike;
1.8. politikave ekonomike, monetare dhe këmbimore të shtetit;
1.9. barazisë së palëve në procedura gjyqësore dhe administrimin efikas të drejtësisë;
1.10. mjedisit, apo,
1.11. diskutimeve

brenda apo ndërmjet institucioneve publike lidhur me shqyrtimin e ndonjë

çështjeje”.

Ligji parasheh se qasja në dokumentet që përmbajnë këto informata mund të zbulohet nëse
ekziston ndonjë interes publik më i lartë për të bërë zbulimin e tyre. Ligji përcakton që nëse
vetëm një pjesë e dokumenteve të kërkuara përfshihen nga ndonjë prej përjashtimeve pjesët e
mbetura të dokumentit bëhen publike.

Ligji për klasifikimin e informatave dhe verifikimin e sigurisë– "Informacion i klasifikuar
është çdo informacion dhe material, publikimi i paautorizuar i të cilave do të cenonte në shkallë
të ndryshme interesat e sigurisë së Republikës së Kosovës". (Ligjit nr.03/L-178 për klasifikimin e
informative dhe verifikimin e sigurisë)
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Qëllimi i këtij ligji është themelimi i një sistemi unik për klasifikimin dhe ruajtjen e
informacioneve që kanë të bëjnë me interesat e sigurisë së Kosovës si dhe për verifikimin e
sigurisë së personave që kanë qasje në këto informacione. ( Neni 1 i Ligjit nr.03/L-178 për
klasifikimin e informative dhe verifikimin e sigurisë)
Ky ligj bënë klasifikimin e dokumenteve sipas nivelit në “tepër sekret” “sekret” “konfidenciale”
dhe “e kufizur”.

Ligji përcakton edhe kohëzgjatjen, se informacioni qëndron i klasifikuar vetëm gjersa kërkon
mbrojtje. Informacionet e klasifikuara si “të kufizuara” deklasifikohen një (1) vit pas datës së
vendimit për klasifikim; informacionet e klasifikuara si “konfidenciale” deklasifikohen pesë (5)
vite pas datës së vendimit për klasifikim; informacionet e klasifikuara si “sekret” deklasifikohen
pesëmbëdhjetë (15) vite pas datës së vendimit për klasifikim dhe informacionet e klasifikuara si
“tepër sekret” deklasifikohen njëzetepesë (25) vite pas datës së vendimit për klasifikim.

Ligji gjithashtu përcakton Rregulla të Përgjithshme mbi Qasjen në Informacione të Klasifikuara
sipas të cilave një person mund të ketë qasje në dokumentet e klasifikuara me kusht që ai person
të ketë leje të vlefshme mbi sigurinë; të ketë nevojë për të qenë në dijeni të këtyre
informacioneve që ta kryejë misionin apo detyrën e tij/saj zyrtare; dhe të ketë nënshkruar
deklaratën e konfidencialitetit. Vetëm Presidenti i Republikës së Kosovës, Kryetari i Kuvendit të
Kosovës dhe Kryeministri janë të autorizuar të kenë qasje në informacionet e klasifikuara me
qëllim të kryerjes së detyrave zyrtare të tyre pa i përmbushur kërkesat e përcaktuara në
paragrafin 1 të këtij neni, me kusht që të kenë nevojë për të qenë në dijeni të këtyre
informacioneve.

2.7 Privatësia si bazë për vënien e kufizimeve të lejuara të së drejtës së informacionit
Privatësia bënë pjesë në grupin e të drejtava fundamentale të njeriut e paraparë me nenin 12 të
Deklaratës Universale për të drejtat e njeriut, nenin 17 të Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat
Civile dhe Politike si dhe me aktet e brendshme si Kushtetua dhe ligjet.
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E drejta e privatësisë është e drejtë bashkëkohore që bënë pjesë në grupin e të drejtave të njeriut.
Me këtë të drejtë përfshihet e drejta e njeriut që të mos trazohet (shqetësohet) në jetën e tij
personale dhe familjare, jo vetëm në formë të indiskresionit, bastisjes së gjërave personale, por
edhe mbrojtja nga publikimi i “ngjarjeve nga e kaluara” e cila i fyen interesat morale, sekretin
personal etj. (Saliu,Kurtesh 2004)

Procesi i mbrojtjes së të dhënave personale është standard, i cilësuar si mjaft i rëndësishëm si në
nivel vendor ashtu dhe në atë ndërkombëtar( Xhafaj,Jorida 2011)

Rëndësi të veçantë për të drejtën e privatësisë ka qasja në informatat me karakter publik, ngase
ndodhë që këto dy të drejta bien ndesh, sidomos gjatë publikimit të informatave nga ana e
mediave, të cilat duke u thirrur në të drejtën për qasje të lirë në informata shkelin privatësinë e
qytetarëve.

E drejta e privatësisë është garantuar me nenin 36 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe
në nenin 8 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, në kuadër të së cilës përfshihet
respekti për të drejtën private dhe për jetën familjare, pacenueshmërinë e banesës, fshehtësinë e
korrespodencës, të telefonisë dhe të komunikimeve të tjera.

Neni 36 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 2008, parashikon se:

1.

“Çdo kush gëzon të drejtën që t’i respektohet jeta private dhe familjare, pacenueshmëria e
banesës dhe fshehtësia e korrespondencës, telefonisë dhe e komunikimeve të tjera.

2.

Kontrollet e cilësdo banese ose cilitdo objekti privat, që mendohet se janë të domosdoshme
për hetimin e krimit, mund të bëhen vetëm deri në shkallën e domosdoshme dhe vetëm pas
miratimit nga ana e gjykatës, pas shpjegimit të arsyeve pse një kontroll i tillë është i
domosdoshëm. Shmangia nga kjo rregull lejohet, nëse është e domosdoshme për arrestim të
ligjshëm, për mbledhjen e provave që ka rrezik të humbasin ose për mënjanimin e rrezikut të
drejtpërdrejtë dhe serioz për njerëzit dhe për pasuri, në mënyrën e përcaktuar me ligj.
Gjykata duhet që të miratoj veprimet e tilla në mënyrë retroaktive.

3.

Fshehtësia e korrespondencës, telefonisë dhe komunikimit tjetër, është e drejtë e
pacenueshme. Kjo e drejtë mund të kufizohet vetëm përkohësisht, në bazë të vendimit
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gjyqësor, nëse është e domosdoshme për ecurinë e procedurës penale ose për mbrojtjen e
vendit, në mënyrën e parashikuar me ligj.
4.

Secili person gëzon të drejtën e mbrojtjes së të dhënave personale. Mbledhja, ruajtja, qasja,
korrigjimi dhe shfrytëzimi i tyre rregullohet me ligj".

Ky nen është një garanci kushtetuese për të mbrojtur jetën private të çdo individi dhe vendos një
parim të rëndësishëm, që ka të bëjë me të drejtën për të marrë informacion për të dhëna personale
vetëm me pëlqimin e gjykatës.

Më 31 maj 2010, Kuvendi i Kosovës miratoi Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale.(Ligji
nr.03/L-172 për mbrotjen e te dhenave personale) Qëllimi kryesor i këtij ligji është përcaktimi i
të drejtave, përgjegjësive, parimeve dhe masave, lidhur me mbrojtjen e të dhënave personale, si
dhe të themelojë institucionin përgjegjës për mbikëqyrjen e legjitimitetit të përpunimit të
dhënave i cili është Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Ky ligj zbatohet
për përpunimin e të dhënave personale nga organet publike dhe private.

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale ofron këshilla për Kuvendin e
Republikës së Kosovës, Qeverinë, organet e pushtetit lokal dhe të gjithë ushtruesit e pushtetit
publik në Kosovë lidhur me çështjet për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, si dhe këshillon të
gjitha institucionet private lidhur me Mbrojtjen e të Dhënave Personale.(Përgjegjësitë e
Agjencisë http://www.amdp-rks.org/?page=1,76)

Gjithashtu në kuadër të përgjegjësive të veta Agjencia inicon edhe procedura ligjore në Gjykatën
Kushtetuese të Kosovës, për vlerësimin e kushtetutshmërisë të akteve relevante që konsiderohen
se nuk janë në harmoni me të drejtën e Mbrojtjes së të Dhënave Personale. Konform
kërkesave/ankesave Agjencia inicon edhe procedura lidhur me zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e
të Dhënave Personale. (Përgjegjësitë e Agjencisë http://www.amdp-rks.org/?page=1,76)
Ligji bënë përkufizimin e të dhënave personale të ciliat janë “Çdo informacion në lidhje me një
person fizik të identifikuar ose të identifikueshëm (subjekt i të dhënave); person i identifikueshëm
është personi i cili mund të identifikohet në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, në veçanti
në bazë të një numri të identifikimit ose të një e më shumë faktorëve të veçantë për identitetin e
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tij ose saj fizik, psikologjik, mendor, ekonomik, kulturor ose shoqëror”.(Neni 2.1.1 I Ligjit nr.
03/L- 172 për mbrojtjen e të dhënave personale)

Nevoja për mbrojtjen e të dhënave personale ka ardhur si rezultat i zhvillimit të përshpejtuar të
teknologjisë informative. Përderisa në të kaluarën grumbullimi dhe ruajtja e të dhënave personale
bëhej në mënyrë analoge, teknologjia e re ka transformuar përpunimin e të dhënave personale
duke bërë përpunimin automatik të të dënave, duke përdorur mjetet e teknologjisë informative.

Ligji në kuadër të të dhënave personale ka bërë klasifikimin e të dhënave personale të ndjeshme,
të cilat janë të dhënat personale që zbulojnë origjinën etnike ose racore, pikëpamjet politike ose
filozofike, përkatësitë fetare, anëtarësimin në sindikatë ose çdo të dhënë për gjendjen
shëndetësore ose jetën seksuale, çfarëdo përfshirje në ose heqje nga evidencat penale ose të
kundërvajtjeve që ruhen në pajtim me ligjin.

Me ligj parashikohet Mbrojtja e të dhënave personale të ndjeshme. Të dhënat personale të
ndjeshme duhet të mbrohen në mënyrë të veçantë dhe të klasifikohen me qëllim të parandalimit
të qasjes dhe përdorimit të paautorizuar.
Në rastet kur personave u shkelen të drejtat e garantuara me këtë ligj, kanë të drejtën e mbrojtjes
ligjore tek Agjencia, e nëse në Agjencion pushon, subjekti i të dhënave mund të paraqesë padi në
gjykatën kompetente për të vërtetuar se shkelja ka ekzistuar, nëse atij ose asaj nuk i është
siguruar mbrojtje tjetër ligjore në lidhje me shkeljen.

Ligji obligon të gjitha organet publike që përpunojnë të dhëna personale, të zgjedhin dhe
caktojnë me shkrim një zyrtar të brendshëm të mbrojtjes së të dhënave, i cili ndihmon organin
publik në sigurimin se rregullat përkatëse për mbrojtjen e të dhënave janë në mbikëqyrje dhe
zbatohen në mënyrën e duhur.

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale ka nxjerrë edhe udhëzimin
administrativ nr.01/2011 për caktimin e zyrtarit për mbrojten e të dhënave perosnale. Me këtë
udhëzim rregullohen procedurat për zbatimin e ligjit dhe qartëson të drejtat dhe detyrimet e
zyrtarit për mbrojten e të dhënave personale, në lidhje me përpunimin e të dhënave personale
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brenda organeve publike dhe private të vendit dhe për të krijuar një autoritet monitorues
ndërlidhës me Agjencinë.

Me miratimin e këtij ligji është krijuar baza ligjore për mbrojtjen e privatësisë të çdo individi
gjatë përpunimit të të dhënave personale.

Rëndësia e këtij ligji qëndron në faktin se ky ligj është i ndërlidhur drejtpërsëdrejti me fusha tejet
të rëndësishme si: mbrojtja e të drejtave të njeriut, e drejta penale dhe ajo e procedurës penale,
telekomunikacioni, regjistrimi civil, sektori privat si dhe me fusha tjera të rëndësishme të
ndërlidhura me mbrojtjen e të dhënave personale.

2.8 Sekreti afarist si bazë për vënien e kufizimeve të lejuara të së drejtës së
informacionit

Në kuadrin e kufizimeve të lejuara të së drejtës në informacion bënë pjesë edhe sekreti afarist i
cili parashihet edhe në Kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Edhe pse termi sekret afarist përdoret në kushtetutë dhe në disa ligje nuk është përkufizuar dhe as
saktësuar se ç’farë hynë në kuadrin e sekreteve afariste.

Ligji për shoqëritë tregtare e përkufizon veprimtarinë tregtare por nuk bënë përkufizimin e
sekretit afarist. Ligji, përkufizimin e veprimtarisë tregtare e bënë duke përcaktuar se ”
Veprimtaria tregtare" do të thotë çdo lloj aktiviteti të rregullt ose të aktivitet të përsëritur i cili
përfshin ofrimin, sigurimin ose prodhimin e mallrave, shërbimeve, pronës dhe/ose punëve për
një person ose shoqëri, në këmbim ose në pritje të çfarëdo lloj pagese ose kompensimi; me kusht
që punëtori i cili kryen shërbime për punëdhënësin e tij të mos konsiderohet se ushtron
"veprimtari tregtare" përderisa shërbimet e tilla të kompensohen sipas kontratës së punëtorit me
punëdhënësin.”(Ligji nr.02/L-123 për Shoqëritë tregtare)

Kufizimi i qasjes në informata të cilat konsiderohen sekret afarist bëhet pasi që qasja publike në
dokumentet e tilla do të rezultonte në dëmtimin material të interesave legjitime komerciale të
personave fizik ose juridik.
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Me sekret afarist nënkuptohen dokumentet, të dhënat dhe informatat, publikimi i të cilave do të
ishte në kundërshtim me afarizmin apo do të dëmtonte autoritetin e subjektit afarist, përkatësisht
do të dëmtonte interesat e aktivitetit të cilat i ushtron. Pra, për tu konsideruar sekret afarist
informacioni duhet të ketë vlerë të veçantë ekonomike për personat fizik ose juridik që ushtrojnë
veprimtari tregtare.

Ligjet që obligojnë që të mos publikohen informatat që paraqesin sekret afarist janë Ligji për
Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës dhe Ligj për Administratën Tatimore dhe
Procedurat. (Ligji nr.03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat)

Ligji për prokurim publik në nenin 11 përcakton kufizimin e qasjes në dokumentet e aktiviteteve
të prokurimit të cilat klasifikohen si sekrete afariste. Pika 1 e nenit 11 parashikon se “ Pa
prejudikuar detyrimin për t’u siguruar palëve të interesuara dhe publikut qasje në shënimet e
aktiviteteve të tij të prokurimit, autoriteti kontraktues duhet të respektojë dhe të mbajë si sekret
informatat e klasifikuara si informata sekrete afariste në përputhshmëri me këtë nen”(Ligji
nr.04/L-42 për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës).

Sipas ligjit për prokurimin publik për tu klasifikuar si informata sekrete afariste Operatori
Ekonomik duhet që me shkrim të shprehë dëshirën që Autoriteti Kontraktues ti mbajë sekret.
Kërkesa me shkrim duhet të përmbaj një deklaratë në të cilën vërtetohet se një element i tillë nuk
është pronë publike, dhe se të dhënat mbrohen nga operatori ekonomik, nga zbulimi i
qëllimshëm ose nga pakujdesia, dhe me të cilin parashtrohen arsyet, që bindshëm demonstrojnë,
sipas gjykimit të arsyeshëm të autoritetit kontraktues, se qasja publike në elementin e tillë do të
rezultonte në dëmtimin material të interesave legjitime komerciale të operatorit të tillë ekonomik.
Pra Ligji, nuk e bënë klasifikimin e sekretit afarist por është në dispozicionin e Operatorit
Ekonomik që të deklarojë se cilat elemente i konisderon të rëndësishme për veprimtarinë e tij
dhe në kërkesën e tij i klasifikon sekrete afariste.

Edhe Ligji për Administratën Tatimore dhe Procedurat nuk ka ndonjë dispozitë me të cilën
klasifikohen informatat si sekrete afariste përpos një neni që trajton konfidencialitetn e
informative tatimore. Neni 84 përcakton që “Çdo zyrtar ose person tjetër i cili, në përmbarimin e
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detyrave të tija apo saja zyrtare, ka qasje tek informatat e tatimpaguesit i ndalohet t’ia zbulojë
informatat e tilla ndonjë personi tjetër përveç rastit kur kjo gjë është e nevojshme në procedurat
tatimore, në procedurat penale të krimeve në fushën e tatimeve, ose është parashikuar ndryshe
në këtë nen. Përveç sanksioneve tjera që mund të vendosen, personi i tillë do të dënohet në
përputhje me dispozitat e aplikueshme të Kodit Penal të Kosovës” (Neni 84 i Ligjit Nr. 03/L-222
për Administratën Tatimore dhe Procedurat).

Edhe pse me ligj nuk është bërë klasifikimi i informatave sekrete afariste, ndërmarrjet me statutet
dhe aktet e tjera të brendshme e parashikojnë sekretin afarist, procedurat për klasifikimin e
sekreteve si dhe masat ndëshkimore që parashihen për personat që i zbulojnë informatat e tilla.

2.9 Siguria si bazë për vënien e kufizimeve të lejuara të së drejtës së informacionit

Siguria është bazë për përjashtimin e qasjes në informacion sipas Kushtetutës dhe ligjit për qasje
në dokumente publike. Qasja në informata të përmbajtura në një dokument sipas ligjit mund të
refuzohet, nëse zbulimi i tyre dëmton apo ka mundësi të dëmtojë sigurinë kombëtare apo
publike.

Kapitulli i XI i Kushtetutës rregullon Sektorin e Sigurisë. Neni 125 i Kushtetutës përcakton se
“Republika e Kosovës ka pushtet mbi zbatimin e ligjit, sigurinë, drejtësinë, sigurinë publike,
inteligjencën, organet civile emergjente dhe mbi kontrollin e kufijve në territorin e vet”. Sipas
Kushtetutës institucionet e sigurisë në Republikën e Kosovës mbrojnë sigurinë publike dhe të
drejtat e të gjithëve në Republikën e Kosovës.
Në kapitullin XI të Kushtetutës janë paraparë instiucionet e sigurisë si dhe përgjegjësitë e tyre.
Kushtetuta ka paraparë këto institucione të sigurisë: Forca e Sigurisë e Kosovës; Këshilli i
Sigurisë i Kosovës; Policia e Kosovës; Agjencia e Kosovës për Inteligjencë dhe Autoriteti Civil i
Aviacionit.
Informacion i klasifikuar mbi bazën e sigurisë është çdo informacion dhe material, publikimi i
paautorizuar i të cilave do të cenonte në shkallë të ndryshme interesat e sigurisë së Republikës së
Kosovës. Klasifikimi i informacioneve nuk është vetëm pjesë e njërit institucion të sigurisë
mirëpo, e tërë administratës publike të Kosovës. Është detyrë e shtetit që për shkak të ruajtjes së
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interesave nacionale e qytetare disa informacione t’i klasifikojë dhe përhapjen e tyre ta kufizojë
në bazë të klasifikimit.

Klasikifimi i informacioneve bëhet në bazë të rëndësisë së tyre. Vetëm personat që janë të
autorizuar mund të kenë qasje në informacionet e klasifikuara.

Neni 4 i Ligjit për klasifikimin e informacioneve dhe verifikimin e sigurisë parashikon kriteret
për klasifikimin e informacioneve: “informacionet klasifikohen vetëm nëse është e nevojshme
dhe nëse:
1.1. klasifikimi bëhet nga autoriteti kompetent i klasifikimit siç është përcaktuar me këtë ligj;
1.2. informacionet zotërohen, prodhohen nga apo për, ose janë nën kontroll të Republikës së
Kosovës;
1.3. informacionet bien brenda një apo më shumë prej këtyre kategorive:
1.3.1. siguri publike;
1.3.2. mbrojtje, plane ushtarake, sisteme armësh, apo operacione;
1.3.3. informacione për marrëdhëniet me jashtë dhe qeveritë e jashtme, përfshirë
burimet konfidenciale;
1.3.4. veprimtari zbulimi dhe të zbatimit të ligjit, përfshirë metoda dhe burime të
zbulimit;
1.3.5. sisteme, instalime, infrastruktura, projekte, plane apo shërbime të mbrojtjes që
lidhen me interesat e sigurisë të Republikës së Kosovës;
1.3.6. veprimtari shkencore, teknologjike, ekonomike, financiare që lidhen me
interesat thelbësore të sigurisë së Republikës së Kosovës;
1.4. Autoriteti i Klasifikimit vendosë për nivelin e klasifikimit të informacionit varësisht prej
shkallës së dëmit që do të kishte publikimi i paautorizuar i tij në interesat e sigurisë në
Republikën e Kosovës”.

Siç është cekur më lartë në kuadrin e kufizimeve ligjore të qasjes në informacion, ligji bënë
klasifikimin e informacionit sipas nivelit në “tepër sekret” “sekret” “konfidenciale” dhe “e
kufizuar”.
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Klasifikimi i informacionit në “tepër sekret”, zbatohet për informacionet, hapja e paautorizuar e
të cilave sipas vlerësimit të arsyeshëm do të shkaktonte dëm jashtëzakonisht të rëndë për
interesat e sigurisë së Republikës së Kosovës.
Klasifikimi i informacionit në “sekret”, zbatohet për informacionet, hapja e paautorizuar e të
cilave do t’i dëmtonte seriozisht interesat e sigurisë së Republikës së Kosovës.
Klasifikimi i informacionit në “konfidenciale”, zbatohet për informacionet, hapja e paautorizuar
e të cilave do të mund t’i dëmtonte interesat e sigurisë së Republikës së Kosovës.
Klasifikimi i informacionit në “e kufizuar”, zbatohet për informacionet, hapja e paautorizuar e të
cilave do të ishte e pafavorshme për interesat e sigurisë së Republikës së Kosovës.
Kompetencën origjinale për klasifikim në nivelin “tepër sekret” e kanë:
2.1. Presidenti i Kosovës,
2.2 Kryetari i Kuvendit të Kosovës,
2.3. Kryeministri,
2.4. Kryesuesi i Këshillit të Sigurisë së Kosovës;
2.5. Drejtori i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë;
2.6. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Kosovës;
2.7. Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës;

Vendimi, nëse duhet klasifikuar informacioni dhe përcaktimi i nivelit të klasifikimit bazohet në
një vlerësim të pasojave të dëmshme, që mund të rezultojnë për interesat e sigurisë së Republikës
së Kosovës nga hapja e paautorizuar e informacionit të tillë. Vlerësimi bëhet me shkrim dhe i
bashkëngjitet si shtojcë dokumentit që përmban informacionin e klasifikuar.
Në momentin që informacioni nuk ka nevojë për mbrojtje dhe nuk i përmbush kriteret për
klasifikim, ai inofrmacion deklasifikohet nga autoriteti nga i cili ai informacion e ka origjinën.
2.10 MBROJTJA GJYQËSORE E LIRIVE DHE TË DREJTAVE KUSHTETUESE
Përkundër faktit se të drejtat dhe liritë e qytetarëve janë të garantuara me Kushtetutë dhe një mori
aktesh të tjera ndërkombëtare, në praktikë ndodh që këto të drejta t’u shkilen qytetarëve nga
institucionet shtetërore, prandaj qytetarët në këto raste mund te kërkojnë mbrojte gjyqësore të të
drejtave të tyre.
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Kushtetuta e Republikës së Kosovës e garanton mbrojten gjyqësore të të drejtave dhe lirive. Neni
54 i Kushtetutës përcakton “Çdokush gëzon të drejtën e mbrojtjes gjyqësore në rast të shkeljes
ose mohimit të ndonjë të drejte të garantuar me këtë Kushtetutë ose me ligj, si dhe të drejtën në
mjete efektive ligjore nëse konstatohet se një e drejtë e tillë është shkelur”.

Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe Protokollet
e saj te cilat garantohen me Kushtetutë dhe zbatohen drejtpërdrejtë në Republikën e Kosovës dhe
e cila ka prioritet, në rast konflikti, ndaj dispozitave e ligjeve dhe akteve të tjera të institucioneve
Publike, ka krijuar një mekanizëm në sferën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut, që përfshin jo
vetëm katalogun e të drejtave të mbrojtura, por edhe një mekanizëm të rëndësishëm për
realizimin e tyre. Konventa në nenin 13 parashikon “Çdokush, të cilit iu kanë shkelur të drejtat
dhe liritë e përcaktuara në këtë Konventë, ka të drejtën e një zgjidhjeje efektive para një organi
kombëtar,pavarësisht se shkelja është kryer nga personat që veprojnë në përmbushje të
funksioneve të tyre zyrtare”. Pra, konventa iu jep mundësi autoriteteve kombëtare që të sanojnë
shkejen e garantuar me konventë për të cilën është ushtruar ankesa.

Në rast se personat fizik ose organizatat joqeveritare pretendojnë se janë viktimë e një shkeljeje
nga një palë kontraktuese, e të drejtave të njohura me konventë, pasi që ti kenë shterrur të gjitha
mjetet e brendshme juridike kanë të drejtë ti drejtohen Gjykatës Evropiane të të drejtave të
Njeriut.

Edhe Ligji për qasje në dokumente publike parashikon mbrojten gjyqësore të qasjes në
dokumente publike. Ligji në nenin 10 parashikon se ” Refuzimi i kërkesës së kërkuesit, si dhe
mos përgjigja e institucionit publik brenda afatit të caktuar konsiderohet si përgjigje negative
dhe i jep të drejtë kërkuesit që të fillojë procedurën para Institucionit të Avokatit të Popullit,
institucioneve të tjera publike, gjykatës kompetente, në përputhje me ligjin në fuqi”.

Pra, qytetarët kanë mundësi që për realizimin e të drejtës së tyre për qasje në informacion të
kërkojnë mbrojte administrative dhe gjyqësore.

a) Mbrojtja administrative e së drejtës për qasje në informacione publike
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•

Avokati i Popullit

Siç është cekur edhe më lartë, refuzimi i qasjes në dokumente publike të mbrojtura nga
institucionet është bazë që parashtruesi i kërkesës të fillojë procedurën para Institucionit të
Avokatit të Popullit. Avokati i Popullit është Institucion i pavarur i cili mbikëqyrë dhe mbron të
drejtat dhe liritë e individëve nga veprimet ose mosveprimet e paligjshme dhe të parregullta të
autoriteteve publike.
Kushtetuta përcakton se “Çdo organ, institucion ose autoritet tjetër, që ushtron pushtet legjitim
në Republikën e Kosovës, është i detyruar t’u përgjigjet kërkesave të Avokatit të Popullit dhe t’i
paraqesë atij/asaj të gjitha dokumentet dhe informacionet e kërkuara në pajtim me ligj”. (Neni
132.3 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 2008)

Sipas Ligjit për Avokatin e Popullit, Nr. 05/L-019 çdo person i cili pretendon se të drejtat apo
liritë e tij janë shkelur me ndonjë ligj, veprim apo mosveprim, keqadministrim të organeve të
autoriteteve publike, organeve tjera dhe organizatave që ushtrojnë autoritete publike për llogari
të tyre, mund të kërkojë nga Institucioni i Avokatit të Popullit fillimin e procedurës.
“Avokati i Popullit ka kompetenca për t’i hetuar ankesat e pranuara nga çdo person fizik a
juridik lidhur me pohimet për shkeljen e të drejtave të njeriut të parapara me kushtetutë, ligje
dhe akte tjera, si dhe me standarde ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe konventave
ndërkombëtare, veçanërisht me konventën evropiane për të drejtat e njeriut, duke përfshirë
veprimet apo mosveprimet që paraqesin keqpërdorim të autoritetit”.(Neni 15 i Ligjit nr.05/L-019
për Avokatin e Popullit)
Avokati i Popullit ka obligim që ti ndihmoj qytetarët për realizimin e së drejtës për qasje në
dokumentet e nevojshme të cilat u janë refuzuar, të kujdeset për realizimin e papengueshëm të së
drejtës për qasje në dokumente publike, si dhe të ndërmerr masat e nevojshme për të promovuar
dhe përkrahur të drejtat themelore për qasje në dokumente.
•

Institucionet tjera publike

Ligji për Qasje në dokumente publike parashikon se kur pala është e paknaqur me procedurën e
realizimit të së drejtës në qasje në dokumente publike nga Institucioni i Avokatit të Popullit,
mund ti drejtohet me ankesë edhe institucioneve të tjera publike.
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Procedura për realizimin e të drejtës për qasje në informata, bëhet duke aplikikuar dispozitat e
ligjit për procedurën administrative. Sipas nenit 15 të ligjit për qasje në dokumnte publike “Në
procedurën e realizimit të të drejtave për qasje në informata, përkatësisht në dokumente publike,
në mënyrë të përshtatshme, aplikohen dispozitat e ligjit për procedurën administrative të
Republikës së Kosovës, nëse me dispozitat e këtij ligji nuk është përcaktuar ndryshe”.
Duke iu referuar dispozitave të ligjit për procedurën administrative të cilat aplikohen edhe për
procedurën e qasjes në dokumente publike nëse nuk përcaktohet ndryshe me ligjin për qasje në
dokumente publike personat fizikë dhe juridikë kanë të drejtë të kërkojnë revokimin, shfuqizimin
ose ndryshimin e aktit administrativ. Kjo e drejtë mund të ushtrohet përmes kërkesës për
rishqyrtim drejtuar nëpunësit përgjegjës për aktin dhe përmes ankimit drejtuar organit më të
lartë. Ligji përcakton se “çdo palë e interesuar ka të drejtë të ankohet kundër një akti
administrativ ose kundër refuzimit të paligjshëm për nxjerrjen e aktit administrative”.(Neni
127.2 i Ligjit nr.02/L-28 për procedurën administrative ).
Afati për ankim bëhet brenda 30 ditësh nga dita kur:
a) ankuesi ka marrë njoftim për aktin ose për refuzimin për të nxjerrë aktin;
b) akti është shpallur në bazë të dispozitave të këtij Ligji ose ligjeve të tjera në fuqi.

Ligji e njeh të drejtën e ankimit edhe në rastin e mosveprimit të administrates apo heshtjes së
admnistratës. “Në rastin e mosveprimit të administratës (mos nxjerrjes së aktit dhe heshtjes së
plotë), ankimi administrativ bëhet brenda 60 ditësh nga dita e dorëzimit të kërkesës për fillimin e
procedimit administrativ”.( Neni 130.2 i Ligjit nr.02/L-28 për procedurën administrative)
Organit të cilit i është dorëzuar ankimi duhet ta shqyrtoj dhe të nxjerr vendimin në afat prej 30
ditësh nga data e dorëzimit të ankimit. Në rast se me kalimin e afatit prej 30 ditësh nuk është
nxjerrë asnjë vendim mbi ankimin nga organi administrativ kompetent, palët kanë të drejtë për
t’iu drejtuar gjykatës në përputhje me ligjin mbi procedurën civile në fuqi.

Sipas ligjit Organi administrativ që shqyrton ankimin vendos:
a) lënien në fuqi të aktit dhe rrëzimin e ankimit;
b) shfuqizimin/revokimin e aktit dhe pranimin e ankimit;
c) ndryshimin e aktit administrativ duke pranuar pjesërisht ankimin;
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d) detyrimin e organit administrativ kompetent për të nxjerrë aktin administrativ kur është
refuzuar pa të drejtë nxjerrja e tij. (Neni 136 I Ligjit nr.02/L-28 për procedurën
administrative)

Palët e interesuara kanë të drejtë që nëse organi i administratës me vendimin e tij ose
mosveprimit të administratës ti drejtohen gjykatës, por pasi ti kenë shterur mjetet e ankimit, në
procedurë administrative. Neni 127.4 parasheh se “Palët e interesuara mund t’i drejtohen
gjykatës vetëm pasi të kenë shteruar mjetet administrative të ankimit”.

b. Mbrojtja gjyqësore e së drejtës për qasje në informacione publike
Siç është cekur më lartë realizimi i të drejtës për qasje në informata bëhet duke aplikuar
dispozitat e ligjit për procedurën administrative, prandaj personat fizik dhe juridik interesat të
cileve janë cenuar me vendime individuale ose me veprimet e organeve të administratës publike
kanë të drejtën e sigurimit të mbrojtjes gjyqësore të të drejtave dhe interesave juridike të tyre.
Në këtë kontekst mbrojta gjyqësore e së drejtës për qasje në informacione publike mund të bëhet
duke shfrytëzuar dispozitat e Ligjit për Konfliktet Administrative i cili rregullon kompetencat,
përbërja e gjykatës dhe rregullat e procedurës, në bazë të të cilave gjykatat kompetente, vendosin
për ligjshmërinë e akteve administrative me të cilat organet kompetente të administratës publike,
vendosin për të drejtat, detyrimet dhe interesat juridike të personave fizik dhe juridik dhe palëve
të tjera, si dhe për ligjshmërinë e veprimeve të organeve administrative.

Të drejtë për të nisur konfliktin administrativ ka personi fizik si dhe personi juridik, nëse
vlerëson se me aktin administrativ përfundimtar në procedurën administrative, i është shkelur
ndonjë e drejtë apo interes ligjor. Gjithashtu konfliktin administrative mund ta nisin edhe Organi
i Administratës, Avokati i Popullit, organizatat dhe shoqatat që vepronë në mbrojtje të interesave
të publikut si dhe prokurori publik.

Konflikti administrativ mund të fillojë kundër aktit administrativ të nxjerrë në procedurën
administrative në shkallë të dytë; kundër aktit administrativ të shkallës së parë, kundër të cilit në
procedurën administrative ankimi nuk është i lejuar; si dhe kur organi kompetent nuk ka nxjerrë
akt përkatës administrative sipas kërkesës ose ankesës së palës.
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Ligji për konfliktet administrative parashikon se për paditë kundër akteve administrative të të
gjitha organeve vendos gjykata kompetente për çështjet administrative në shkallë të parë, ndërsa
kundër vendimit të nxjerrë në konfliktin administrativ, ankesa mund të paraqitet te gjykata
kompetente për çështje administrative e shkallës së dytë. Ligji për Gjykatat Nr. 03/L-199
parashikon se “Çështjet administrative dhe ekonomike janë kompetencë ekskluzive të Gjykatës
Themelore të Prishtinës”.

Kundër vendimit të formës së prerë të gjykatës kompetente për çështje administrative të shkallës
së dytë, pala mund ti parashtrojë Gjykatës Supreme të Kosovës kërkesën për rishqyrtim të
jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor.

Ligji parashikon se Konflikti administrativ fillohet me padi, brenda tridhjetë (30) ditësh, që nga
data e dorëzimit të aktit administrativ përfundimtar palës. Nëse organi gjatë kohës së procedurës
gjyqësore nxjerr aktin tjetër me të cilin revokohet ose shfuqizohet akti administrativ kundër të
cilit është ngritur konflikti administrativ gjykata do ta ftojë paditësin që brenda pesëmbëdhjetë
(15) ditësh të deklarohet nëse me aktin administrativ të nxjerrë në afatin e mëvonshëm: është i
kënaqur; nuk heq dorë nga padia; pjesërisht heq dorë nga padia; ai/ajo padinë e zgjeron edhe në
aktin tjetër. Nëse paditësi deklaron se me aktin e ri nuk është ai/ajo i kënaqur, gjykata do ta
vazhdojë procedurën.

Gjykata vendos për konfliktin administrativ me aktgjykim me të cilin padia aprovohet ose
refuzohet si e pabazuar. Nëse padia aprovohet, gjykata anulon aktin administrativ të kontestuar.
“Kur gjykata konstaton se akti administrativ i kontestuar duhet të anulohet, mundet, nëse
karakteri i çështjes e lejon dhe nëse të dhënat dhe faktet e administruara gjatë procedurës japin
bazë të sigurt për këtë gjë, me aktgjykim të vendosë për çështjen administrative. Aktgjykimi e
zëvendëson aktin e anuluar”. ( Neni 46.4 i Ligjit nr. 03-L-202 për konfliktet administrative)

Ligji përcakton procedurën sipas mjeteve juridike sipas të cilit mund të ushtrohet ankesa, kërkesa
për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor si dhe kërkesa për mbrojtjen e
ligjshmërisë. Afati për ankesë është 15 ditë nga data e pranimit të vendimit të gjykatës; 30 ditë
për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor dhe 90 ditë për mbrojtjen e ligjshmërisë.
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Aktgjykimi ka karakter detyrues pandaj, kur gjykata e anulon aktin, kundër të cilit ka filluar
konflikti administrativ, lënda kthehet në gjendjen në të cilin ishte para se të ishte nxjerrë akti i
anuluar. Nëse sipas karakterit të çështjes, që ka qenë objekt i konfliktit, duhet që, në vend të aktit
të anuluar administrativ, të nxirret një tjetër, organi kompetent ka për detyrë ta nxjerrë pa shtyrje,
jo më vonë se brenda tridhjetë (30) ditësh nga data e dërgimit të aktgjykimit. Organi kompetent,
në këtë rast, është i obliguar nga pikëpamja juridike e gjykatës, si dhe nga vërejtjet e gjykatës
lidhur me procedurën.

Nëse organi kompetent pas anulimit të aktit administrativ e nxjerr aktin administrativ në
kundërshtim me pikëpamjen juridike të gjykatës, apo në kundërshtim me vërejtjet e gjykatës
lidhur me procedurën, kurse paditësi paraqet një padi të re, gjykata do ta anulojë aktin e
kontestuar dhe, si rregull, vetë do të vendosë për çështjen me aktgjykim. Aktgjykimi i tillë e
zëvendëson aktin e organit kompetent.

c. Mbrojtja kushtetuese e së drejtës për qasje në informacione publike (përmes
ankesës individuale kushtetuese)
Duke pasur parasysh se të drejtat dhe liritë themelore janë, të drejta kushtetuese, për të garantuar
epërsinë e Kushtetutës ndaj akteve tjera, një mjet i rëndësishëm është ekzistenca e drejtësisë
kushtetuese, që bën të mundur që edhe shteti t’u nënshtrohet normave më të larta”.
Një mekanizëm i rëndësishëm i mbrojtjes së të drejtave dhe lirive themelore e në këtë kontekst
edhe i së drejtës për informim është edhe Gjykata Kushtetuese përmes ankesës individuale e cila
është e garantuar me Kushtetutë.
Kushtetuta parashikon se “Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet publike
të të drejtave dhe lirive të tyre individuale, të garantuara me Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të
kenë shteruar të gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj”. (Neni 113.7 i Kushtetutës së
Republikës së Kosovës, 2008)
Duke përcaktuar subjektet që mund t’i drejtohen Gjykatës Kushtetuese sipas nenit 113.7,
Kushtetuta parashikon se është individi ai që mund të pretendojë shkeljen.

Të drejtën,

procedurën si dhe afatet për t’iu drejtuar gjykatës e rregullon Ligji për Gjykatën Kushtetuese.
Ligji parashikon se “Çdo individ ka të drejtë të kërkojë nga Gjykata Kushtetuese mbrojtje
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juridike në rast se pretendon se të drejtat dhe liritë e tija individuale të garantuara me
Kushtetutë janë shkelur nga ndonjë autoritet publik”. ( Neni 47 i Ligjit nr.03/L -121 për
Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës)
Kjo e drejtë individëve iu njihet vetëm pasi ti kenë shterrur të gjitha mjetet juridike. Parashtruesi
i kërkesës duhet ta qartësoj saktësisht se cilat të drejta dhe liri pretendon se i janë cenuar dhe
cilin akt të autoritetit publike konteston.
“Kërkesa parashtrohet brenda afatit prej katër (4) muajve. Afati fillon të ecë që nga dita kur
parashtruesit i është dorëzuar vendimi gjyqësor. Në të gjitha rastet e tjera, afati fillon të ecë në
ditën kur vendimi ose akti është shpallur publikisht. Nëse kërkesa është e drejtuar kundër një
ligji, atëherë afati fillon të ecë që nga dita kur ligji ka hyrë në fuqi ” ( Neni 49 i Ligjit nr.03/L 121 për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës).

Duke pasur parasysh se e drejta e qasjes në dokumente publike hyn në kuadrin e të drejtave dhe
lirive themelore, nëse organet administrative ose gjyqësore e cënojnë këtë të drejtë, atëherë
individët kanë mundësinë t’i drejtohen Gjykatës Kushtetuese me kërkesë për mbrojten e kësaj të
drejte.
Gjykata Kushtetuese vendos si trup gjykues i përbërë prej të gjithë gjyqtarëve të pranishëm të
Gjykatës Kushtetuese, por duhet të ketë kuorom i cili përbëhet prej shtatë gjyqëtarëve të
pranishëm. Vendimet merren me shumicë të votimeve të gjyqëtarëve që janë të pranishëm dhe që
kanë votuar.

Vendimet e Gjykatës Kushtetuese janë të detyrueshme për gjyqësorin dhe të gjithë personat dhe
institucionet e Republikës së Kosovës.

Duke iu rikthyer edhe një herë institucionit të Avokatit të Popullit dhe mundësisë që i jepet me
Kushtetutë të referojë çështje në Gjykatën Kushtetuese ai mund të jetë dhe të luaj rol të
rëndësishëm në avancimin dhe mbrojtjen e të drejtës së informimit si e drejtë kushtetuese.
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3.DEKLARIMI I PROBLEMIT
Gjatë këtij studimi kemi ardhur në konkludim se mos çasja në dokumentet zyrtare po krijon
pakënaqësi të madhe në mes palëve dhe kjo pakënaqesi mund të shprehët edhe në
mosmarrëveshje dhe konflikte të ndryshme në mes palëve.
Kur palët kanë çasje në dokumente zyrtare atëherë vërehet se kush ka të drejtë e kush jo,
kështuqë pakënaqësitë janë shumë të vogla apo fare nuk verehen.
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4.METODOLOGJIA
Gjatë trajtimit të kësaj teme të diplomës kam përdorur disa metoda te punës, si: metoda
historike, metoda e krahasimit, metoda juridike, metoda deskriptive apo përshkruese. Me
anë të kësaj të fundit bëhet përshkrimi i se drejtes ne qasje ne dokumentat zyrtare, duke përdorur
edhe metodën analitike me qëllim të analizimit dhe trajtimitte kesaj te drejte kushtetuse. Kështu,
përshkrimin dhe analizën në bazë të metodës analitike e kam bërë me qëllim që në punimin tim
të sjellim njohuri mbi te drejten e qasjes ne dokumenta zyrtare. Gjatë shqyrtimeve dhe analizave
kam përdorur edhe metodën statistikore, e cila më ka hyrë në punë gjatë trajtimit të kësaj teme
dhe më ka ndihmuar që të kem një pasqyrë më të saktë lidhur lirin e shfrytzimit te kesaj te drejte
kushtetuse e qe eshte e drejta ne qasje ne dokumentat zyrtare.
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5.KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Në përfundim të këtij punimi ku është trajtuar një nga të drejtat fundamentale të njeriut është
paraqitur rëndësia e qasjes në dokumente publike, si mjet që reflekton nivelin e demokracisë në
një shtet si dhe vështërsitë që kanë qytetarët në realizimin e kësaj të drejte.

E drejta e qasjes në dokumente publike, është një nga armët kryesore e garantuar me
legjislacionin kombëtar dhe ndërkombëtar që kanë qytetarët për tu informuar me punën e
institucioneve publike, edhe kur ata bëjnë përpjekje që në një formë apo tjetrën punën e tyre ta
kryejnë në mënyrë të fshehur. Në praktikë shkelja e të drejtave të njeriut më së shpeshti bëhet në
mënyrë të fshehtë nga institucionet shtetërore, prandaj e drejta për të pasur qasje në dokumente
publike apo informacion si një nga të drejtat fundamentale të njeriut, përveç tjerash ndihmon
qytetarët te arrijnë, të njohin si dhe të ushtrojnë edhe të drejta tjera që lidhen drejtpërdrejtë me
jetën dhe mirëqenien e tyre.

Qasja në dokumentet publike është parakusht për demokratizimin e shoqërisë dhe pjesëmarrjen e
qytetarëve në vendimmarrjen e institucioneve shtetërore. Kushtetuta e Republikës së Kosovës e
garanton pjesëmarrjen e qytetarëve që të ndikojnë në mënyrë demokratike në vendimet e
organeve publike. Prandaj, qytetarët për të qenë të informuar duhet tu lejohet qasja në
dokumentet publike dhe në këtë mënyrë, kanë mundësi që në mënyrë aktive të bëhen, faktorë të
zhvillimeve, si dhe bartës të proceseve të ndryshme demokratike në shoqëri.
Në Republikën e Kosovës me parashikimin e kësaj të drejte në Kushtetutë dhe me miratimin e
ligjit është bërë përparim në bazën ligjore e cila është në përputhje me standardet evropiane siç
parasheh edhe Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut si dhe me Konventën Evropiane për
të Drejtat e Njeriut.

Përkundër faktit se kjo e drejtë garantohet me Kushtetutë dhe ekziston ligji për qasje në
dokumentet publike që nga viti 2003 i cili është ndryshuar dhe plotësuar me date 04 Korrik te
ketij viti, qytetarët ende nuk kanë njohuri të mjaftueshme për ligjin ose nuk shfrytëzojnë në
mënyrë të mjaftueshme të drejtat që iu takojnë, por njëkohësisht edhe punonjësit e administratës
publike nuk janë të familjarizuar sa duhet lidhur me implementimin e dispozitatave të këtij ligji.
Ndër problemet që ekzistojnë ende në praktikë janë mosnxjerrja e akteve nënligjore nga
Ministritë përkatëse për implementimin e dispozitave të Ligjit për Qasje në Dokumente Publike
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për nxjerrjen e të cilave janë të obliguara sipas të njëjtit ligj. Në ligj parashihet që Qeveria ka
autoritetin të miratojë akte nënligjore me qëllim të zbatimit të këtij ligji, por deri më tani Qeveria
ka nxjerrë vetëm Rregulloren nr. 04/2012 për evidencën zyrtare të kërkesave për qasje në
dokumente publike.

Problem tjeter mbetet mungesa e nje akti nenligjor qe sipas ligjit obligohet te nxjerre Ministria e
Financave per percaktimin e tarifes per shpenzimet e prodhimit dhe dergimit te kopjes se
dokumentit, e cila do te jete unik per te gjitha institucionet publike.Mungesa e aktit te tille eshte
bere shkas qe institucionet te vendosin vete ne caktimin e tarifave per kopjimin e dokumenteve te
kerkuara.

Pengesë tjetër është moparashikimi me ligj dhe as me aktet e brendshme të institucioneve, se
cilat dokumente janë të klasifikuara si informatat sekrete afariste. Mosparishikimi me akt i
dokumenteve sekrete afariste u jep mundësinë zyrtarëve të institucioneve publike që vetë të
vendosin se cilat dokumente dëshirojnë t’i trajtoj si sekret afarist. Prandaj mosparashikimi me
ndonjë akt ose të paktën ndonjë kornizë për klasifikimin e dokumenteve sekrete afariste bënë që
praktikat të mos jenë unike në këtë drejtim.

Ofrimi i qasjes në dokumente publike nga Institucionet Publike është i garantuar nga vet këto
institucione, por në praktikë ndodhë shpesh që kjo e drejtë të keqpërdoret apo edhe të tejkalohet
nga fakti se nuk ekzistojnë mekanizmat funksional që sanksionojnë keqpërdorimin apo
tejkalimin e kësaj të drejte. Keqpërdorimi dhe tejkalimi ndodh me rastin e publikimit të
informatave lidhur me deklarimin e pasurisë të zyrtarëve të lartë publik. Edhe pse ligji për
deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë të zyrtarëve të lartë publik obligon këta zyrtar
që të deklarojnë për cdo vit pasurinë e tyre, publikimi i këtyre informatave në ueb faqen e
Agjencionit Kundërkorrupsion mendoj se nuk është e nevojshme. Edhe pse ligji ekzistues nuk
vërenë ndonjë problem, publikimi i këtyre informatave dhe mundësia e çdo qytetari t’i shikoj të
dhënat në lidhje me pasuritë e tyre, mund të jetë shkas për individët apo bandat kriminale t’i
atakojnë personat e tillë. Edhepse ligji parashikon mbledhjen dhe kontrollin e të ardhurave të
zyrtarëve të lartë publik, Agjencioni Kundërkorrupsion këto të dhëna do duhet tua prezantojë
vetëm organeve përgjegjëse të hetuesisë, nëse kanë dyshime për prejardhjen e pasurisë e jo që
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cili do qytetarë të ketë mundësinë të shikoj edhe të dhënat personale sic janë anëtarët e familjes
si dhe vendet e punës sidomos për zyrtarët të cilët i nënshtrohen konkursit publik.
Edhe pse mjaft është avancuar baza ligjore për implementimin e ligjit për qasje në dokumente
publike gjendja në praktikë ende nuk ka shënuar përmirësime të dukshme edhe pas nxjerrjes së
Ligjit të ri dhe parashikimit me Kushtetutë.

Një fakt tjetër shqetësues është se përkundër të dhënave të Institucioneve Publike i
pamundësojnë, pengojnë ose ua kufizojnë qytetarëve realizimin e të drejtave në qasje në
dokumente publike dhe informata, nuk ka të dhëna se ndaj Institucioneve apo personave
përgjegjës janë aplikuar dispozitat ndëshkimore të parapara me ligj.

Pas këtij hulumtimi, rekomandimet tona dalin prej studimit empirik të legjislacionit dhe mund të
listojmë si vijon:
-

Ministria e Financave të nxjerrë aktin për caktimin e tarifave për shpenzimet e prodhimit
dhe dërgimit të kopjes së dokumenteve. Paraqitet e nevojshme publiku dhe referimi tek
nje akt publik.

-

Hartimi i një aktit nga Ministria e Tregësisë dhe Industrisë me të cilin përcaktohen
dokumentet të cilat trajtohen si sekrete afariste apo për shkak të ndërlikueshmërisë në
përcaktimin e listës së dokumenteve sekrete afariste të përcaktohen kriteret që duhet t’i
plotësojë një dokument për tu trajtuar sekret afarist.
Me qëllim të ngritjes së vetëdijes qytetare për të drejtën e qasjes në dokumente publike,
është mirë të organizohen fushata të ndryshme mediale si dhe të aplikohen masat
ndëshkimore që parasheh ligji për institucionet dhe peronat përgjegjës.

Fushatat

vetëdijësuese si dhe publikimi i masave ndëshkimore do të ndikonte që qytetarët të
inkurajohen për realizimin e kësaj të drejte e që në fund të fundit është në dobi të të
gjithë shoqërisë sonë e cila është duke kaluar ende nëpër fazën e tranzicionit.
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